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1. HYRJA
1.1 Hyrja
Në këtë temë do të shtjëllohet, ndertimi i një lagje urbane apo blloku urban në Prishtinë në lagjen
Mati.1 në pjesën qendrore të saj. Më temë Planifikimi urban i avansuar – bllokut urban
multifunksional, ideja për këtë projekt është të ofroj një cilësi jetësore për banoret, zbatimin e
rregullave urbane të ndertimit sipas plani zhvillimore kumunal dhe planeve të ngjajshme në botë.
Kjo lagje parashihet të projektohet për 3000 banorë, me 600 njësi të banimit, në bazë të numrit të
banorve parashihet edhe anketën me qytetaret të asaj zone, duhet të ketë një kopsht për fëmijët
për 140 fëmijë, një shkollë për 210 nxënës, një minpark dhe fushë sportive, një bulevard apo
shetitore edhe parashikimi për banesa shumë kateshe më afarizëm.
Po ashtu ky punim ka për qëllim të jap një kontribut në kontekst të vendosjes së një arkitekture
moderne, si forma urbane që karakterizohet nga; nderlidhjet, kufijtë, rrjeti i rrugëve, modeli dhe
forma e bllokut urban, distancat, lijnjat e ndertesave, vazhdimësia e fasadave ballore forma dhe
madhësia e lokacionit, orientimi i ndertesave dhe pozicioni i tyre në lokacion, shikueshmëria dhe
hijezimi, dendësia, nyjat, pamjet, relacioni me topografinë, korridoret dhe prapavija e ambientit
natyror.
Standardet për hapësirën e hapur; tipologjia, forma, qasja, peizazhi gjelbrimi dhe definimi.
Modelet e hapësirës së hapur; topologjia, raportet mbyllëse, forma e planifikimit, lidhjet,
shfrytëzimi dhe organizimi. Kompleksiteti funksional i hapësirave, siç janë funksionet; sheshet,
kopshtet publike, hapësirat për lojra, parkingjet dhe pjesë të tjera të hapura të hapësirës urbane.
“Për të funksionuar në menyrë të mirëfilltë, zona urbane duhet të ketë se paku pesë (5)
funksionet kryesore urbane; banimin, punën, gjelbërimin, sporti dhe rekreacionin, trafikun dhe
qendrën”.
Këto karakteristika ndikojnë në morfologjinë e bllokut, e cila në këte rast bazohet në menyrën e
ndertimit, formën, volumin dhe arkitekturen e ndertimeve. Gjithashtu, tipologjia e ndertimeve,
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etazhiteti, formësimi i tyre, pamja, materializimi, tekstura, ngjyrat, silueta; janë tregues bazikë
për vlerat arkitektonike të bllokut urbanistik.1

1.2 Metodologjia e hulumtimit
Për realizimin dhe zhvillimin e kësaj teme u përdorën një sërë burimesh informacioni si dhe
studime të autorëve të vendit dhe të huaj në këtë fushë. Një vëmendje të veçantë i’u kushtua
zgjedhjës së literaturës e cila është shtrirë mbi një numër të gjerë burimesh informacioni primare
(literatura bazë). Gjithashtu, në studim u përdorën burime të tjera të dhënash sekondare si:
interneti, raportet e institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, publikime dhe artikuj të
ndryshëm, për ti shërbyer kapitujve të temës që trajtohen gjatë analizimit dhe projektimit të
lagjës urbane llojet, karakteristikat dhe zhvillimin e tyre.
Në rastin e vendit tonë ndryshe nga vendet botërore, janë kryer shumë pak studime të tilla, si
rrjedhojë ky fakt përbën një arsyje më shumë për të nxitur projektimin e një bllokut urban dhe që
mund të ndihmonin në planifikimin dhe implementimin e një lagje për qytetinë e së ardhmës.
Punimi bazohet në identifikimin, përpunimin dhe interpretimin e të dhënave. Pas intepretimit të
të dhënave, do të jipen zgjidhje, propozime dhe rekomandime të hollësishme. Metodologjia e
punimit ka bëjë me identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme që
mund të rezultojnë nga zbatimi i këti blloku-urban si edhe të japë alternativa më të favorshme për
zhvillimin e lagjës.
Në këtë punim fillimisht është përdorur metoda e vrojtimit dhe analizës, e fokusuar në ndërtime
(projekte) të realizuara në Kosovë. Pas kësaj, pasojnë metodat analitike dhe krahasuese, ku janë
shqyrtuar disa teori rreth temës.
Më pas, është aplikuar metoda analitike duke shqyrtuar legjislacionin pozitiv që rregullon
çështjen e shtjelluara. Zbatimi i të gjitha metodave të sipërpërmendura rezultoi në objektivat për
të realizuar këtë punim që për qëllim ka evitimin e të metave dhe përmisimin e kushteve për
banim sa më cilësorë dhe me potencial për zhvillimë në të ardhmen.

1

Beqaj, Binak. 2015. Zhvillimi Urban planifikimi dhe dizajni. Prishtinë: UBT.
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1.3 Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i përgjithshëm i hulumtimit ka qenë të vështrohen dhe të vlerësohen me qëllim që të
krijohen dhe të implementohen format më të përshtatshme arkitektonike, gjeometrikisht të
qëndrueshme, me qëllim të përshtatshmërisë së saj me funksionin arkitektonik në veçanti.
Në fakt, qëllimi i përgjithshëm i këtij studimi është të tregohet se çka duhet të kenë kujdes gjatë
projektimit të strukturës së konstruksionit, ku element kryesor është funksionet e lagjes si tërësi.
Qëllimi i detyrës projektuse është përpjekja gjatë zgjedhjes së formës së duhur dhe trajtës së
duhur në procesin e krijimtarisë dhe të veprimtarisë artistike, arkitektonike dhe inxhinierike, me
qëllim që të arrihet niveli sa më i lartë i qëndrueshmërisë së tyre në relacionin formë-hapësirë.

1.4 Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi kryesor është që të sigurojë dhe të zgjerojë njohurit për planifikim cilësor dhe të
qëndrueshëm urban, duke shmangur shtrirjen e pa kontrolluar të hapësirës, duke ofruar
lehtësitë e nevojshme, objektet dhe zonat e aktivitetit për të formuar lagje të integruara dhe të
vlefshme për të jetuar. Fokusi i këtij teme është i orientuar në rritja e cilësisë së jetës në këtë
pjesë të lagjes Mati 1 përmes analizës urbane, të adaptohen praktikat më të mira në botënarkitektonike dhe sjellja e atyre projekteve edhe në Kosovë.
Objektivat për zgjedhje urban janë:


Përmirësimi i cilësisë së jetesësë



Garantimi i një aksesi më të gjerë për shërbimet publike



Krijimi i hapesirave për sport dhe rekeracion



Rritja e efikasitetit të energjisë dhe përdorimin e energjisë së rinovueshme



Përmirësimi i cilësisë së ajrit



Përmirësimi i transportit urban



Parandalimi dhe reduktimin e zhurmës dhe mbrojtjen e zonave të qeta



Përdorim dhe planifikim më racional i hapësirave tokësore



Zhvillim dhe përhapje e mënyrave të ndryshme të jetesës për banorët



Përmirësimi i cilësisë së mjedisit



Zhvillim hapësinor i balancuar.
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1.5 Pytjet hulumtuse
Gjatë zhvillimit të temës fillimisht është përpiluar një pytësor në lidhje me zonën e ndertimit të
bllokut urban rrjedhimisht, me arritjen e qëndrueshmërisë dhe të harmonisë së formës së duhur
përfundojmë se nevojat dhe motivi njerëzor, që dallon prej individualitetit dhe kulturës së
mjedisit, e në veçanti mjedisit tonë, në raport me sjelljen ndaj hapësirës së madhe arkitektonike
të ndryshojnë sipas kohës dhe situatave, e në veçanti sipas synimit të arritjes së përpjesëtimit
harmonik hapësirë – material, përkatësisht sipërfaqe e vëllim me kosto e kohë.
Pytësori zhvillohet në katër (4) pjesë të ndara ne;
1. Të dhëna personale për të anketuarin
2. Në përgjithësi për qeverisjen
3. Në përgjithësi për arkitekture e qytetit apo lagjes
4. Në përgjithësi për lokacionin e bllokut të planifikuar

1.6 E ardhmja e dizajnit urban
Dizajni urban është një etiketë e shpikur në një kohë, më së fundi kur arkitektura dhe planifikimi
i qytetit po zhvilloheshin identitete të dallueshme dhe qartësisht të ndara. Të gjitha fushat
tradicionale të dizajnit janë duke kaluar nëpër ndryshime. Planifikimi i qytetit është duke u
zgjeruar në fushën e tij të shqetësimit në një përpjekje për të qenë gjithëpërfshirës në
perspektivën e saj. Arkitektura e peizazhit ka zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme fushën e saj
të interesit në planifikimin e qyteteve, ndërsa arkitektura ka shumë praktikues të cilët
përqendrohen në aspekte të ndryshme të mjedisit të ndërtuar.2
Si probleme të reja mjedisore kanë lindur arkitektura dhe dizajni urban, por si arkitektët janë
duke kërkuar për të trajtuar çështjet urbane me mendim më të madh se dizajni urban në zgjerimin
dhe planifikminn e qyteteve në të ardhmen.
Ka pasur një ndryshim në proceset intelektuale të përfshira në dizajnimin urban gjatë 50 viteve të
fundit, është e nënkuptuar në rastet studimore. Dizajni urban filloi në një epokë kur idetë
2

Lang, Jon. 2005. Architecture, Urban Development and Design. Sydney: Routledge.
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arkitektonike moderniste për hartimin e qyteteve, urban desizajni u shfaq si një fushë e
identifikueshme profesionale në përgjigje të kufizimeve e veçanërisht, idetë arkitektonike për
qytetet e së ardhmës.3
Parashihet se deri me 2050 rreth 64% e shteteve në zhvillim dhe 86% e shteteve të zhvilluara do
të jetojnë në zona urbane, nevojat e banoreve duhen të jenë prioriteti kryesor për të siguruar që
vendbanimet të jenë projektuar mirë, të jenë fleksibile ndaj rrethanave të reja dhe të sigurojë një
jetë kualitative.

1.7 Shëndeti dhe cilësia e jetës
Kriteri më i rëndësishëm që përdoret për të vlerësuar nivelin e zhvillimit human është kujdesi për
shëndetin dhe jetëgjatësinë e popullatës. Shëndeti përcakton drejtpërdrejt aftësinë e popullatës
për të marrë pjesë aktive në të gjitha sferat e jetës, shoqërore, politike dhe ekonomike. Në lidhje
me përceptimin e kualitetit të shërbimeve të ofruara, vlerat janë shumë të ulëta, pacientët nuk
janë të kënaqur me qasjen në shërbime dhe trajtimin në sistemin ekzistues. Lëvizja e madhe e
popullatës rurale drejt qendrave urbane ka shkaktuar stërngarkimin e institucioneve shëndetësore
në mjediset urbane.
Cilësia e jetës ka qenë përdorur gjerësisht në një gamë të gjerë të konteksteve, duke përfshirë
fushat e zhvillimit ndërkombëtar, shëndetësi, shkencat politike, mjedisin e ndërtuar, arsim,
rekreacion dhe kohë të lirë, si dhe përkatësisë sociale.
Në mënyrë që ky nocion të absorbohet duhet patur parasysh që urbanistika ka për qëllim të
sigurojë një hapsirë të sigurtë, të organizuar, dhe të kënaqshme për strehim, jetesë dhe punë për
banorët e qyteteve, qofshin ato të reja apo ekzistuese. Mjedisi urban i referohet aspektit natyror
dhe fizik të qytetit dhe që ndikon në cilësinë e jetesës në qytet. 4

3

The associated press. 2008. www.iht.com. February 26. Accessed January 1, 2016.
http://www.iht.com/articles/ap/2008/02/26/news/UN-GEN-UN-Growing-Cities.php.
4

Departamenti për Zhvillim Strategjik Shëndetësor. 2016. STRATEGJIA SEKTORIALE E SHËNDETËSISË. Ministria e Shëndetësisë,
Prishtinë: Qeveria e Kosovës.
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1.8 Përmbledhje e hyrjës
Bazuar në të dhënat e mësipërme; shyrtohen metodologjia e përdorimit, qëllimi i hulumtimit,
metoda hulumtuese, struktura e punimit, përkufizimi dhe përshkrimi i problemit, qëllimi dhe
objektivat, shëndeti dhe cilësia e jetesës.
Qëllimi i këtij hulumtimi është që të zhvillojë një kornizë alternative vleresimi për hartimin e
studimimeve urbanistike, në një lagje në Prishtne, konkresisht në lagjen Mati 1, projektimi i nje
master plani- blloku urban për 3000 banorë, në siperfaqe prej 6 haktar apo (60.000m2). Është
konsideruar e gjithë gama e plotë e procesit të ndërtimit nga dizajni konceptual përmes krijimit,
ngritjes dhe funksionalizimit të lagjes.
Një qëllim kryesor i kësaj teze ka qenë të identifikojmë, përcaktojmë, dhe të kategorizojmë një
teknikë të veçantë të ndërtimit e etiketuar si “lagje më të avancuara”. Rrjedhimisht, lokacioni
korrespondon me ndertimin e kësaj lagje sipas plani rregullativ urban, lejohet ndertimi për zonën
A prej katit IV deri VIII dhe për zonën F prej katit IV deri VIII.
Ky projektë paraqetë qasjen e re në përzgjedhjen e alternativave më të mira projektuese të një
studimi pjesor urbanistik, vlersimin e kritereve të shumta në projektim, analizat krahasuese,
udhëzimet, modelet e fokusuara kryesisht në vendet ndërkombetare kanë qenë burime të
vlefshme për të vendosur se cilat praktika më të mira duhet të merreshin në kosiderate. Kjo
metodë është e rëndesishem pasi më anë të kësaj teknike mund të përftohen projekte urbane të
cilat nga variacione përceptuale transformohen në koncepte të matshme dhe konkrete, për të
identifikuar një stukturë hapësionore, urbane.
Ky studim mund të shërbejë si një model inkurajimi për projektimin e lagjeve të tjera me cilësi të
lartë jetëse, dhe kushte komforte për banim, në baze të standardeve ndërkombetare, por duket
bëre matje konkrete mbi bazën e të cilave duhet të nisin detyrat e projekimit. Pra në thelb është
fituar një procedurë vlerësimi efektive, e cila është thelbësore për të promovuar cilësinë e
vendbanimit.
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2. ZHVILLIMI I PRISHTINËS DHE LEGJISLACIONI NË LIDHJE MË
PLANIFIKIMIN
2.1.1 Historiku i Prishtinës
Gjurmët e banimit në rajonin më të gjerë të Prishtinës mund të përcillen që nga vendbanimet
parahistorike për të cilat dëshmojnë shumë lokalitete arkeologjike.
Vendbanimi autoktonë, 7 km larg Prishtinës së sotme, në kohën e sundimit të Trajanit (98-117
p.e.r.), ngritet në rangun e “municipiumit” dhe merr emrin Ulpiana për
nder të perandorit. Prishtina, si vendbanim përmendet për herë të parë në
shek. XIII. Merita të veçanta për zhvillimin e tregtisë në periudhën XIV
e XV e kanë dubrovnikasit, të cilët në Prishtinë e formuan edhe
koloninë e parë, më të madhen prej katër kolonive që kishin në atë kohë
në Ballkan. Në këtë kohë, Prishtina ishte qendër e fuqishme tregtare dhe
financiare, e cila tërhiqte tregtarët nga Gjenova, Verona, Mantova dhe
Firenca.

Foto 1 - Mbretëresha në fron (Burim; Plani zhvillimore urban 2013-2023).

Në vitet 1486/87 Prishtina kishte 392 shtëpi në 10 lagje, me "nahinë" prej 51 fshatrave.
Më 1569/70 Prishtina kishte 629 shtëpi në 29 lagje,
Më 1660 Prishtina kishte 2060 shtëpi,
Më 1685 kishte 3000 shtëpi,
Më 1689 - 4000 shtëpi;
Më 1811, Prishtina kishte 12000 banorë.
Më 1991, Prishtina vlerësohet me 150.000 banorë ndërsa
Më 1999, Prishtina vlerësohet me 338.000 banorë.
Më 2000, sipas OSCE komuna e Prishtinës vlerësohet të ketë pasur 545,477 banorë.
Më 2003, Prishtina vlerësohet të ketë qenë prej 315.000 – 420.000.
Më 2011, vlerësohet se komuna e Prishtinës ka 198 897 banorë ndërsa qyteti i Prishtinës kishte
149 250 banorë.
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2.1.2 Zhvillimi urban
Prishtina është kryeqytet i Republikës së Kosovës bazuar në Nenin 13 të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, përderisa sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale parashihet që statusi i
kryeqytetit të rregullohet me ligj të veçantë.
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është dokumenti më i rëndësishëm për të ardhmën e qytetit të
Prishtinës. Është jetësim i të gjitha synimeve që dalin nga Plani Hapësinor i Kosovës 20102020+ dhe nga Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës, dokumentet e ndryshme strategjike
Evropiane për qytetet e qëndrueshme bazuar në parimet ndërkombëtare për zhvillim hapësinor të
qëndrueshëm.
Bazuar në Planin Hapësinor të Kosovës 2010-2020+, Prishtina si kryeqendër e Kosovës është
quajtur dhe konsideruar si Port i Kosovës të gjendur në si qendër - administrative, arsimore,
shëndetësore, shërbyese tregtare, e industrisë së lehtë, agroindustriale, turistike.
Me dokumentin e Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës, dokumentohet e ardhmja e planifikuar e
qytetit të Prishtinës, orientimet e saja zhvillimore të zbërthyera në objektiva të matshme dhe
specifike, masa dhe veprime për t’u jetësuar me planet dhe programet të ekzekutivit të saj, të
sektorëve të shumtë që punojnë dhe veprojnë në të, për të qenë sa më efikas dhe i qëndrueshëm.
Me Plan Zhvillimor Urban të Prishtinës do të arrihen caqet zhvillimore kryesore për një Prishtinë
– port të njohurive, shkëmbimesh kulturore, konkurente dhe atraktive. PZHUP është udhërrëfyes
për planet vjetore të ekzekutivit të saj, planet e veprimit për të gjithë sektorët duke pasur
parasysh synimin e përbashkët, të përmirësimit të gjendjes së qytetit duke filluar me
diagnostifikimin e problemeve deri tek listimi i masave dhe veprimeve për trajtimin e
qëndrueshëm të tyre. Synohet e ardhmja e zhvillimeve të qëndrueshme në Prishtinë, për të qenë
kryeqytet, i denjë – metropol, port i njohurive, i shkëmbimit kulturor, atraktive e konkurent.
Sfidat e planifikimit dhe zhvillimeve urbane në Prishtinë si qytet në tranzicion, janë të shumta.
Ato janë ngushtë të lidhura me ekonominë, shfrytëzimin e resurseve natyrore dhe njerëzore,
respektimin e legjislacionit, qeverisjes, demokracisë dhe kanë të bëjnë me sfidat për arritjen e
standardeve për kualitet të jetës Prishtina, si kryeqytet i Kosovës, gjendet në pjesën verilindore të
saj dhe ka siperfaqe prej 7768.8 ha. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Prishtinë banojnë
rreth 207,477 banorë.
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Gjurmët e banimit në rajonin më të gjerë të Prishtinës, mund të përcillen që nga vendbanimet
parahistorike, për të cilat dëshmojnë shumë lokalitete arkeologjike. Prishtina, si vendbanim,
përmendët për herë të parë në shek. XIII. Merita të veçanta për zhvillimin e tregtisë në periudhen
XIV e XV e kanë dubrovnikasit, të cilët në Prishtinë e formuan edhe koloninë e parë, më të
madhen prej katër kolonive që kishin në atë kohë në Ballkan. Në këtë kohë, Prishtina ishte
qendër e fuqishme tregtare dhe financiare, e cila tërhiqte tregtarët nga Gjenova, Verona, Mantova
dhe Firenca.
"Plani i Rregullimit të Prishtinës”, i hartuar në vitin 1937
(shënimi nga monografia e Prishtinës) dhe nga "Programi
urbanistik i qytetit të Prishtinës" - i punuar në vitin 1970).
Ky plan përfshinte sipërfaqen prej 192,72 ha me numrin e
planifikuar të popullësisë prej 16.000 banorëve.
Harta 1. – PZHU i Prishtinës (Burim PZHU i Prishtinë)

"Plani i dytë i rregullimit", i hartuar në v. 1948, por nuk ka
gjurmë

për

ekzistimin

e

ndonjë

pjese

të

këtij

dokumentacioni, as për parametrat themelorë të tij.
“Plani i Përgjithshëm Urbanistik i Prishtinës “- i hartuar më
1950, projekt ky i cili përfundoi në vitin 1953. Planifikohej
për deri në v.1980, përderisa qyteti ishte planifikuar për
50.000 banorë. Territori i Prishtinës ishte organizuar për
950 ha.
Harta 2. – PZHU i Prishtinës (Burim PZHU i Prishtinë)

Më 1965 u mor vendimi për zgjerimin e kufijve të rajonit ndërtimor të qytetit në 1950,00 ha
(Shënimi nga "Programi urbanistik" i vitit 1970). Duke gjykuar sipas shënimit del se kjo hapësirë
ishte planifikuar për 107.954 banorë deri në vitin 1980. Ky duhet të ketë qenë ndryshim dhe
plotësim i PPU-së, për të cilin nuk ka gjurmë të dokumentacionit.
Më '1965, filloi hartimi i "Planit 'direktiv të trafikut dhe dedikimit të sipërfaqeve të qytetit", i cili
përfundoi dhe u aprovua më 1967. Planifikohej për 100.000 banorë në 1950,00 ha sipërfaqe. Nga
dokumentacioni ka mbetur vetëm shtojca grafike e dedikimit të sipërfaqeve në P=1: 2.500; Më
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1969 është marrë vendimi me të cilin "Planin direktiv të
trafikut dhe të dedikimit të sipërfaqeve të qytetit” e
zëvendëson

Plani

i

Përgjithshëm

Urbanistik

të

Prishtinës përderisa kurse PPU i vitit 1953 hiqet nga
fuqia. Më 1970, Enti për Zhvillimin Ekonomik dhe
Shoqëror të Prishtinës hartoi "Programin Urbanistik të
Qytetit të Prishtinës dhe të Vendbanimeve Periferike".
Ky program nuk u konkretizua. Me 1975, pas
përgatitjeve dyvjeçare për fillimin e hartimit të PPU-së,
u aprovua "Projekti i Detyrës për Hartimin Planit të
Përgjithshëm Urbanistik të Prishtinës” dhe u mor
vendimi për fillimin e hartimlt të PPU-së.
Harta 3. – PZHU i Prishtinës (Burim PZHU i Prishtinë)

Koncepti i dokumentit të aprovuar me modelin e procesit të hartimit të PPU-së, kishte për qëllim
të vendosë bazat për fillimin e planifikimit dhe
rregullimit të vazhdueshëm, të hapësirës së Prishtinës.
Planifikimi i Prishtinës ishte përfshirë dhe me planet
hapësinore të rendit më të lartë, Planin Hapësinor të
KSAK-ut të vitit 1978 dhe Planin Hapësinor Rajonal
të Kosovës për të cilin nuk ishte aprovuar nga
Kuvendi i Komunës së Prishtinës.
Harta 4. – PZHU i Prishtinës (Burim PZHU i Prishtinë)

Koncepti i dokumentit të aprovuar me modelin e procesit të hartimit të PPU-së, kishte për qëllim
të vendoste bazat për fillimin e planfikimit dhe të
rregullimit të vazhdueshëm, të hapësirës së Prishtinës.
Planifikimi i Prishtinës ka qenë i përfshirë edhe me
planet hapësinore të rendit më të lartë, Planin
Hapësinor të KSAK-ut të vitit 1978 dhe Planin
Hapësinor Rajonal të Kosovës.
Harta 5. – PUP i Prishtinës (Burim PU i Prishtinë)
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Më 1988 është aprovuar Plani i Përgjithshëm i Prishtinës për periudhën deri në vitin 2000, për
numër të banorëve 225.000 dhe me sipërfaqe prej 4335 ha.
Më 2004 është aprovuar Plani Strategjik i
Prishtinës për periudhën deri në vitin 2020,
për numër të banorëve 650.000 dhe me
sipërfaqe prej 4335 ha. Ky Plan strategjik
përcaktonte orientimet zhvillimore urbane
që Kuvendi Komunal i Prishtinës i
konsideron të jenë udhëzues për zhvillimin
e Prishtinës deri me 2020 dhe pas këtij
viti.5
Harta 6. – Plani Strategjik i Prishtines (Burim Plani Strategjik i Prishtines)

Faktorët esencialë që i kushtëzuan drejtimet e zhvillimit strategjik për Prishtinën si qytet
potencial i integrimeve janë:


Banimi i ri, që është më se i rëndësishmë për shkak të rritjes së popullsisë, e në veçanti pas
ndyshimeve demografike të pasluftës, si dhe numrit të shtuar të familjeve të reja me kërkesa
të vazhdueshme për banim të ri;



Ekonomia e qëndrueshme – esenciale, që është transformimi në një ekonomi të suksesshme
për t’iu përballur kërkesave në rritje në Sektorin e përgjithshëm të ekonomisë së Prishtinës,
tregtisë, arsimit, shëndetësisë, rekreimit etj;



Trafiku i integruar, që nënkupton funksionimin cilësor të të gjitha modaliteteve të trafikut
në qytetin e Prishtinës.



Ngritja e vetëdijes për çështjet ambientale – në funksion të përmbushjes së qëllimeve të
zhvillimit të qëndrueshëm urban.6

5

Komuna e Prishtinës. 2012. Plani Zhvillimorë Urban 2013-2023. Historiku i Komunës , Prishtinë : Komuna e Pristinës.

6

Komuna e Prishtinës. 2008. Plani i Përgjithëshëm Uranistikë i Prishtinës. Zhvillimi i komunës së Prishtinës në etapa, Prishtinë:
Konuma e Prishtinës
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2.1.3 Pozita gjeografike – profili urban
Qyteti i Prishtinës shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 7768.8ha.
Prishtina ka shtrirje në gjerësi gjeografike prej 42º40´00´´ dhe gjatësi prej 21º20´15´´, me pozitë
qëndrore në Gadishullin Ballkanik. Relievin e Prishtinës e përbëjnë terrenet e ngritura me lartësi
mbidetare prej 535-730m. Qyteti rrethohet prej shpatijeve në të trija anët, duke krijuar një situatë
topografike amfiteatrale. Në veri dhe në lindje, pylli i Gërmisë arrinë lartësinë prej 1100 m. Në
perëndim, Prishtina kufizohet me shpatijet e Arbërisë (ish-Dragodanit), në veri me kodrën e
Pozderkës, në lindje me pyllin e Gërmisë duke vazhduar më tej me vargun e bjeshkës së Butovcit
(malet e Prugovcit dhe Grashticës), dhe në jug e juglindje me vargun e maleve të Veternikut dhe
me vendbanimin e Matit.


Në Veri qyteti kufizohet me zonat kadastrale Bërnicë e epërme, Bernicë e poshtme dhe
Llukar;



Në Lindje qyteti kufizohet me z. kadastrale Makoc, Mramor, Novosellë;



Në Jug qyteti kufizohet me z. kadastrale Graçanicë;



Në Perëndim qyteti kufizohet me z. kadastrale të Fushë Kosovës dhe Shkabajve.7

Harta 7. Kufinjet e zones urbane të Prishtinës (Burimi: Plani zhvillimore urban 2013 – 2023)
7

Komuna e Prishtinës. 2008. Plani strategjik i Prishitnës 2008-2013. Pozita gjeografike, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.
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2.1.4 Plani zhvilimor i Prishtinës 2013 - 2023
Vizioni - është një deklaratë mbi të ardhmen e dëshiruar, skenari afatmesëm-gjatë i Komunës së
Prishtinës dhe komunitetit të cilit i drejtohen idetë, projektet, aktorët dhe burimet.
Duke marrë parasysh:


Karakteristikat dhe potenciali i territorit të Prishtinës, duke u bazuar në analizë;



Propozimet e Planit Hapësnor të Kosovës: Zona Blu, me Prishtinën – Zona Metropolitane,
Kryeqyteti, vendndodhja e objekteve qeveritare dhe zyrat diplomatike të huaja, qasje e mirë
në qytetet fqinje përbrenda Kosovës dhe jashtë, nëpërmjet një rrjeti të infrastrukturës fizike
(Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020)



Propozim i “Strategjisë zhvillimore afatmesme-gjatë për Prishtinën 2008-2011”. Prishtina,
kryeqyteti i Kosovës, me rol metropolitan, i mirënjohur për zhvillimin ekonomik, urbanizmin
modern dhe lehtësira efikase dhe cilësore, i integruar mire në proceset rajonale dhe
ndërkombëtare, qendër e pasur kulturore, edukative dhe sportive, me lehtësira të forta
intelektuale dhe financiare si dhe jetë cilësore për të gjithë qytetarët e saj”.

Koncepti - Kjo pamje bazohet në objektivat e arritjes së statusit dhe etiketimit të një kryeqyteti
Europian, në linjë me parashikimet e Planit Hapësinor, duke krijuar një atmosferë të favorshme
për të bërë biznes, punuar, jetuar; një mjedis ndërkombëtar, ndërsa në të njëjtën kohë forcon
identitetin, përmirëson lehtësirat e ndryshme (administrative, edukative, shëndetësore, sportive,
kulturore, etj.), duke siguruar një shpërndarje të përshtatshme, duke e bërë transportin (publik
dhe privat) më efikas dhe të qëndrueshëm, duke përmirësuar në përgjithësi jetueshmërinë në këtë
qytet dhe territor.
PZhK - është zhvilluar duke u bazuar në principet e mëposhtme. Ato janë principe të
përgjithshme që duhet të ndërmerren nga PZhK-ja duke u ngritur nga korniza legjislative e një
niveli më të lartë dhe Planin Hapësinor të Kosovës (zhvillim i qëndrueshëm dhe kohezion
social). Prishtina si shumica e qyteteve të tjera përballet me një sërë problemesh mjedisore, si
psh: cilësi e dobët e ajrit, nivel i lartë i trafikut, nivel i lartë i zhurmës së ambjentit, mjedis i
ndërtuar me cilësi të ulët, toka të braktisura, emisione të gazrave, shtrirje të gjërë urbane, dhe
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trajtimi i mbeturinave e kanalizimeve, etj. Këto problem lidhen me një zhvillim urban që nuk
është i orientuar drejt mjedisit.
Qëllimet - janë shprehjet më të gjëra të dëshirave të komunitetit. Qëllimet i japin drejtim planit
në tërësi. Qëllimet janë të lidhura me afatgjatësinë, dhe shpesh përshkruajnë situatën ideale që do
të rezultonte nëse realizohen plotësisht të gjitha synimet. Meqë qëllimet vlerësohen në bazë të
vlerave është e vështirë të matet arritja e tyre.8

Harta 8. Harta e Planit Zhvillimor Komunal – Prishtinës
(Burim; Plani Hapësinor i Kosovës, Strategjia e Zhvillimit Hapësinor, 2010)

8

Komuna e Prishtinës. 2012. Plani Zhvillimorë Urban 2013-2023. Historiku i Komunës , Prishtinë : Komuna e Pristinës.
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2.2.1 Cilat janë nivelet e planifikimit në Kosovë të ndërlidhura me planin
urban
Në Kosovë, sipas Kushtetutës, kemi dy nivele të administrimit. Bazuar në Ligjin për Planifikim
Hapësinor me nr. 2003/14 dhe Ligjin për ndryshimin e tij me nr, 03/L_106, për hapësirën e tërë
dhe të caktuar territoriale të tyre, hartohen planet strategjike: hapësinore për nivelin qendror dhe
zhvillimore e urbane për nivelin komunal (lokal).

2.2.2 Legjislacioni – Planifikimi urban të komunës së Prishtinës
2.2.2.1 Plani hapësinor i Kosovës (2010 -2020)

Fig 1. Planit Hapësinor të Kosovës (Burmi: Plani hapësinor Kosovës)
Me konceptin e zhvillimit të ardhshëm hapësinor, Kosova ndahet në katër zona të cilat janë
caktuar në bazë të tipareve që janë karakteristike për këto zona. Këto tipare paraqesin
llojllojshmërinë dhe në të njëjtën kohë janë unike për secilën nga to. Tiparet sipas të cilave është
bërë ky zonim janë: potencialet zhvillimore të këtyre zonave, karakteristikat gjeografike të tyre
dhe veprimtaritë ekonomike që zhvillohen në këto zona.
Këto zona janë emëruar me emra që prezantojnë një formë të identitetit të zonave, disa
karakteristika të tyre dhe në hartë paraqiten me ngjyra të caktuara. Zonat janë: Porti i Kosovës
(Hapësira e kaltër) - administrative, shërbyese, tregtare, agro-industriale, turistike – paraqet
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pjesën veriore të Kosovës të përbërë nga komunat: Prishtina si qendër kryesore dhe kryeqendër e
Kosovës, Obiliqi, Podujeva, F. Kosova, Lypjani, Drenasi dhe Shtime që gravitojnë në qytetin e
Prishtinës.
Karakteristikat e hapësirës së kaltër - Kjo tërësi paraqet pjesën verilindore të Kosovës të
përbërë nga komunat: Prishtina, Obiliqi, Podujeva, F. Kosova, Lypjani, Drenasi dhe Shtime në
qendër me qytetin e Prishtinës.
Kjo tërësi e paraqitur me ngjyrë të kaltër, e përbërë nga 7 qytete, me Prishtinën në qendër, ka
karakteristika të rajonit të dendur të qendrave urbane dhe atyre rurale në zhvillim e sipër, tokë
bujqësore të kualitetit të lartë, pasuri nëntokësore (linjit, Ni, Pb, zink, ari), hapësirave dhe
objekteve të rëndësishme arkeologjike dhe kulturore, hapësirave të lira të gjelbra, ndërsa për nga
veprimtaritë ekonomike karakterizohet me ato industriale, tregtare dhe shërbyese, si dhe
veprimtaritë administrative, shëndetësore, arsimor dhe shkencore.
Qëllimet e përgjithshme:
•

Zhvillimi i rrjetit e atraktiv të qyteteve të planifikuara, me qeverisje e shërbime publike në
favor të qytetarit, me rritje të kualitetit të jetës së qytetarëve, punësimit dhe barazi sociale.

•

Mbështetje ZHEL për ZHEK – shfrytëzimi i përparësive konkurruese.

•

Zhvillimin e lidhjeve efikase brenda urbane, ndër urbane me hapësirat tjera dhe më gjerë
lidhjet e fuqishme rajonale përmes zhvillimit të rrjetit të infrastrukturës (rrugore,
hekurudhore, TI-së).

•

Promovim i TZHEK, lokacion për grupim aktivitetesh në aspekt hapësinor, investime të
huaja, kompani multinacionale,

•

Mbështetje aktiviteteve H&ZH, për një ekonomi të njohurive, mbështetur nga kapacitetet
organizative,

•

Promovimi i Prishtinës si qendër e diturisë të rajonit më të gjerë të Evropës Juglindore.

•

Zhvillim

i

aktiviteteve

administrative,

arsimore,

shërbyese

tregtare,

energjetike,

agroindustriale e turistike.9

9

Republika e Kosovës . 2010. Plani hapësinor i Kosovës 2010-2020. Plan Hapësinor, Prishtinë: Ministria e Planifikimit Hapësinor
dhe Mjedisit.
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2.2.3 Legjislacioni dhe parimet në hartimin e planit zhvillimor urban të
Prishtinës
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është dokument i cili duhet të promovojë interesat e
përbashkëta të banorëve të Prishtinës, për një zhvillim më të shpejtë ekonomik, kualitet të jetës,
mjedis të shëndoshë mjedisor dhe social, duhet të mbrojë resurset, trashëgiminë natyrore dhe
kulturore, e sidomos të ruajë dhe kultivojë identitetin urban të saj. PZHUP bazohet në kornizën
ligjore në fuqi në Kosovë, si dhe parimet dhe konventat ndërkombëtare lidhur me shumë çështje
sfiduese urbane. PZHUP bazohet në:


Ligjin për Planifikim Hapësinor 2003/14;



Ligj për ndryshimin e ligjit për planifikimin hapësinor nr. 2003-14;



Ligji nr. 04/l-040 për rregullimin e tokës;



Ligji nr. 04/l-013 për kadastër;



Ligji nr. 04/l-016 për efiçiencën e energjisë;



Ligji nr. 03/l-160 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;



Ligji nr. 03/l-164 për financimin e programeve të veçanta të banimit;



Ligji nr. 03/l-168 për turizmin dhe shërbimet turistike;



Ligji nr.03/l-025 për mbrojtjen e mjedisit;



Ligji nr.03/l-024 për vlerësimin e ndikimit në mjedis;



Ligji nr. 03/l-230 pёr vlerësimin strategjik mjedisor.



Ligji nr. 04/l-110 për ndërtim

Parimet në të cilat bazohet “Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2013 – 2022+”, dalin nga
korniza ligjore në Kosovë, legjislacioni Evropjan-ESDP-së apo Programit Evropian për
Zhvillime Hapësinore. Me këtë dokument jetësohen politikat e zhvillimeve hapësinore në
territorin e BE-së duke pasur parasysh parimet fundamentale në zhvillim të një hapësire:
I- Kohezioni ekonomik dhe social.
II – Konservimi dhe menaxhimi i resurseve natyrore dhe trashëgimisë kulturore.
III – Konkurencë e balansuar në territorin e BE-së.10

10

Komuna e Prishtinës. 2012. Plani Zhvillimorë Urban i Prishtinës 2013-2023. Ligjet e Planifikimit, Prishtinë: Komuna e
Prishtinës.
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2.2.4 Regulloret Komunale të ndërlidhura më planifikim
Nr.K.PR-01-030/01-0134831/18. Data: 05.07.2018 - Për organizimin dhe bashkëpunimin e
Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjiet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës.
Nr. K.PR-01-434/01-0094474/17. Data: 24.04.2017- Rregullore mbi taksën administrative për
dhënjën e lejës së ndërtimit dhe trifën për rregullimin e infrastrukturës.
Nr. K.PR-110-223404-RR. Data 02.10.2015 - Rregullore për rrugët lokale
Nr.RR-110-288305-K.PR. Data 31.12.2014 – Rregullore për procedurat e ndërtimit të
objekteve me karakter të përkohëshëm dhe të përhershëm në pronësin e personavë fizikë dhe
juridik.
RR-110-41910-K.PR Data 29.03.2013 - Rregullore për transportin rrugor në territorin e
komunës së Prishtinës.11

11

Komuna e Prishtinës. 2018. www.kk.rks-gov.net. January 1. Accessed January 23, 2018. https://kk.rks-gov.net/prishtine/draft
rregulloret/.

24

2.3 Përmbledhje e zhvillimi i Prishtinës dhe legjislacioni
Pozita gjeografike e Kosovës mundëson që të zhvillohen ndertimet në përgjësi në të gjithë
teritorin e Kosovës në bazë të ligjit të planifikimit hapësinore, Plani hapësinor i Kosovës dhe
planeve zhvillimore urbane. Prishtina si kryeqendër e Kosovës është quajtur dhe konsideruar si
Port i Kosovës e gjendur si Qendër - administrative, arsimore, shëndetësore, shërbyese tregtare, e
industrisë së lehtë, agroindustriale, turistike.
Më dokumentin e Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës, dokumentohet e ardhmja e planifikuar e
qytetit të Prishtinës, orientimet e saja zhvillimore të zbërthyera në objektiva të matshme dhe
specifike, masa dhe veprime për t’u jetësuar më planet dhe programet të ekzekutivit të saj, të
sektorëve të shumtë që punojnë dhe veprojnë në të, për të qenë sa më efikas dhe i qëndrueshëm.
Synohet e ardhmja e zhvillimeve të qëndrueshme në Prishtinë, për të qenë kryeqytet, i denjë –
metropol, port i njohurive, i shkëmbimit kulturor, atraktiv e konkurent.
Sfidat e planifikimit dhe zhvillimeve urbane në Prishtinë si qytet në tranzicion, janë të shumta.
Ato janë ngushtë të lidhura më ekonominë, shfrytëzimin e resurseve natyrore dhe njerëzore,
respektimin e legjislacionit, qeverisjes, demokracisë dhe kanë të bëjnë me sfidat për arritjen e
standardeve për kualitet të jetës. Qyteti i Prishtinës shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe
ka sipërfaqe prej 7768.8 ha. Prishtina ka shtrirje në gjerësi gjeografike prej 42º40´00´´ dhe
gjatësi prej 21º20´15´´, me pozitë qendrore në Gadishullin Ballkanik. Relievin e Prishtinës e
përbëjnë terrenet e ngritura me lartësi mbidetare prej 535-730m, sipas regjistrimit te fundit te
popullsise në Prishtinë banojne rreth 207,477 banore.
Prishtina si shumica e qyteteve të tjera përballet me një sërë problemesh mjedisore dhe baze të
legjislacionit mundohet të rregulloj kompetencat e saj, sipas nivelit të qeverisjes në Repubilken e
Kosovës, sipas Kushtetutës, kemi dy nivele të administrimit. Bazuar në Ligjin për Planifikim
Hapësinor me nr. 2003/14 dhe Ligjin për ndryshimin e tij me nr, 03/L-106, për hapësirën e tërë
dhe të caktuar territoriale të tyre, hartohen planet strategjike: hapësinore për nivelin qendror dhe
zhvillimore e urbane për nivelin komunal (lokal), dhe një numër rregulloreve që mundëson një
funksionim në bazë të fushëveprimit për drejtorit përkatse me qellim të standartizimit të nivelin
lokal të qeverisjës.
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3.1 HULUMTIMI
3.1.1 Profili zhvillimorë urbane
Struktura urbane e qytetit të Prishtinës kaloi nëpër faza të ristrukturimit, të ndikuara nga
veprimet e ndryshme historike, politike, kulturore, sociale dhe ekonomike. Periudha pas vitit
1999 karakterizohet me një tendencë spontane të zhvillimit të nxitur nga iniciativa private në
ndërtimin e objekteve afariste, banesore dhe të lokaleve të përkohshme, të cilat kanë bërë që
sipërfaqet e lira të degradohen.
Ndërtimi i shtëpive individuale në mënyrë ilegale ka rezultuar degradim të strukturës urbane dhe
me një rritje të paplanifikuar të qytetit të Prishtinës. Këto zona urbane dhe pjesët fqinje të zonave
rurale janë zhvilluar në lagje dhe vendbanime të dendura, pa infrastrukturë teknike komunale dhe
si të tilla kanë krijuar pengesa.

3.1.2 Profili demografik i Prishtinës
Që nga viti 1981 deri në vitin 2011, në Kosovë nuk kishte regjistrim të popullsisë. Viteve të
fundit, në mungesë të dhënave nga Regjistrimi, shpeshëherë janë përdorur shifra të ndryshme për
numrin e popullsisë për Kosovën e sidomos për Prishtinë. Duke u mbështetur në analiza të
ndryshme dhe në numrin e votuesve, numri i popullsisë në qytetin e Prishtinës, mendohej se
mund të jetë përafërsisht 400 mijë, bashkë me fshatrat deri 470 mijë. Gjatë ditës në kryeqytet (në
Prishtinë) vlerësohej se qarkullojnë deri në 500 mijë banorë.
Tabela.1. Më poshte është paraqitur vendbanimet e tanishme të Prishtinës

Burimi: Agjensioni i Statistikave të Kosovës.
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Në tabelë janë prezantuar të dhënat në nivel të komunës dhe qytetit për numrin e ekonomive
familjare, popullsinë dhe numrin mesatarë të anëtarëve në ekonomitë familjare për të gjitha
periudhat e Regjistrimit 1948 – 2011. Numri i popullsisë në qytetin e Prishtinës nga viti 1948
deri në vitin 2011 ka shënuar një rritje të konsiderueshme me 125046 banorë. Pra, në bazë të
kësaj rritje, brenda periudhës kohore 63 vjeçare, del se mesatarisht popullsia ka shënuar rritje
prej rreth 1985 banorë në vit.

3.1.3 Dimensioni Social
Prishtina, si pjesa me e madhe e Kosovës, karakterizohet me një demografi kryesisht të re në
moshë, vibrante dhe shume aktive. Ndonëse qyteti ka dukshëm probleme në aspektin fizik, për
shkak të ndertimeve pa lejë, realizimit të dobet të planeve urbane, etj, aspekti social është shumë
kualitativ dhe nuk përputhet me atë fizik.
Struktura e popullsisë sipas gjinisë dhe moshës, ka rëndesi edhe për strukturat tjera demografike,
për faktin se strukturat e popullsisë sipas veçorive të ndryshme socioekonomike (sipas aktivitetit,
veprimtarisë, profesionit, arsimit etj.), hulumtohen njëkohesisht edhe sipas gjinisë dhe moshës.

Diagrami 1: Piramida e popullsisë në vitin 2011 (Burimi: Agjensioni i Statistikave të Kosovës.2011)
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3.1.4 Familja dhe karakteristikat e sajë në Prishtinë
Madhësia mesatare e familjës në qytetin e Prishtinës është më e vogël se në viset rurale. Në
qytetin e Prishtinës mesatarisht familjet i kanë nga 4.2 – 5.2 anëtar, ndërsa mesatarja e anëtareve
të familjës në Komunën e Prishtinës është 4.8 – 5.6 anëtar.12
Gjatë llogaritjes se koeficientave për normat e përdorimit të siperfaqës vijojnë;
Tabela.2. Përdorimi i normave për familjën.

Burimi; Agjensioni i Statistikave te Kosovës.2011.
Më poshte është paraqitur pjesëmarrja e banorve të Prishtinë ndërvite.

Diagrami 2. Numrin e popullsisë së Prishtinës 1948 – 2011. (Burimi: Agjensioni i Statistikave të
Kosovës. 2011)

12

Agjensioni i Statistikave të Kosovës. 2011. Demografia e Prishtinës. Struktura e popullsisë, Prishtinë: Qeveria e Kosovës.
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3.1.5 Ekonomia Familjare
Ekonomia familjare aplikon koncepte bazë, të tilla si prodhimi, ndarja e punës, distribucioni dhe
vendimmarrja, në analizimin e familjës. Duke përdorur analiza ekonomike, ajo përpiqet për të
shpjeguar rezultate unike për familje të tilla si martesa, vendimi për të pasur fëmijë.
Indikator i rendesishem që duhet analizuar për të kuptuar me mirë mirëqeniën ekonomike të
familjës, është niveli i papunësisë. Prishtina është qendra e biznesit më e fuqishme në Kosovë,
por ka një numër të lartë të personave të papunësuar; mungesa e tregut të punës dhe policave
aktive të punësimit, gjeneratat e reja nuk po arrijnë të integrohen në tregun e punës.

Fig 2. Përbërja e ekonomive familjare: përqindja e ekonomisë familjare (duke filluar nga më e
larta kah ajo më e ulëta %) (Burimi: Anketa e fuqisë punëtore 2016 ASK)
Më pak se një e katërta e ekonomive familjare përbëhen nga një familje e vetme (prindërit me
fëmijët e tyre; 24%) por në shumicën e rasteve, disa gjenerata ose vëllezër e motra me familjet e
tyre jetojnë nën të njëjtin kulm (62%). Familjet me vetëm njërin prind dhe pa ndonjë të afërm
tjetër përbëjnë 2.4%, ndërsa 2.9 % janë ekonomi familjare me vetëm një person. Struktura e
ekonomive familjare e pasqyron qartë traditën në të cilën femra pas martesës i bashkohet
ekonomisë familjare të burrit. Në 88.5% të rasteve, kryefamiljari është mashkull. Kur në krye të
një ekonomie familjare është femra, në 64.1% të rasteve ajo është e ve. Në radhët e personave
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mbi moshën 35 vjeçare, përqindja e atyre që janë të pamartuar është shumë e ulët (2.5%); të
rriturit në Kosovë janë kryesisht njerëz të martuar me fëmijë. Shumica e njerëzve martohen para
moshës 30 vjeçare.

3.1.6 Punësimi sipas gjinisë
Nga e gjithë popullsia në moshë pune, 25.2% ishin të punësuar. Shkalla e punësimit ishte më e
lartë për meshkuj se për femra: 38.7% të meshkujve në moshë pune ishin të punësuar krahasuar
me 11.3% të femrave në moshë pune.
Gjatë periudhës katër vjeçare (2012 deri 2015), shkalla e punësimit ka pësuar pak ndyshime, me
një rritje prej rreth 3 pikë përqindjeje nga 2012-2013, një rënie prej 1.5 pikë përqindjeje nga
2013-2014 dhe përsëri një rënie prej 1.7 pikë përqindjeje nga 2014-2015.

3.1.7 Punësimi sipas grupmoshës dhe niveli arsimor
Shkalla e punësimit nëpër grupmosha ishte më e larta në mesin e personave të moshës mes 45-54
vjeç (36.2 %) dhe më e ulta në mesin e të rinjve (15-24 vjeç) (8.5 %). Shkalla e punësimit te
femrat mes 25 - 44 vjeç sillet nga 14.4% deri 17.5%. Vetëm 3.7% e femrave të reja dhe 9.5% e
femrave mes 55-64 vjeç ishin të punësuara. Tek meshkujt, shkalla e punësimit ishte më e larta
për grup moshën 35 deri 54 vjeç (rreth 60%), dhe më e ulta për të rinjtë (12.9%).
Gjatë analizimit të nivelit më të lartë arsimor, të arritur nga të punësuarit, vërehet që pothuaj 60%
e tyre kanë të përfunduar shkollën e mesme profesionale, kurse mbi një e katërta (27.5%) kanë të
përfunduar arsimin terciar.

3.1.8 Statusi i punësimit
Në vitin 2015, 71.1% e personave të punësuar ishin punonjës, 6.2% ishin të vetë-punësuar dhe
kishin punonjës të tjerë, 14.8% ishin të vetë-punësuar pa punonjës të tjerë dhe 7.9% ishin
punëtorë familjarë. Shumica e femrave të punësuara kishin statusin e punonjësit (79.4%
krahasuar me 68.6% për meshkujt). Pothuaj një e katërta e meshkujve ishin të vetëpunësuar
krahasuar me 13.8%. të femrave.
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3.1.9 Papunësia sipas gjinisë
Sipas AFP-së 2015 në Kosovë ka pasur 145,776 persona të moshës 15-64 vjeç, që ishin të
papunë, 107,161 nga të cilët ishin meshkuj dhe 38,614 femra. Shkalla e papunësisë ishte 32.9%,
më e lartë për femra se për meshkuj, respektivisht 36.6% dhe 31.8%.13

3.1.10 Shkollimi dhe aftësimi
Të dhënat për nivelet e përfunduara të arsimit tregojnë një mospërputhje të konsiderueshme në
mes të zonave rurale dhe urbane, e veçanërisht në mes të meshkujve dhe femrave. Përderisa
60.6% e banorëve meshkuj e kanë përfunduar së paku shkollimin e mesëm të lartë, në rastin e
femrave kjo përqindje është vetëm 27.3%.
Në arsimin e lartë (profesional ose diplomë universitare) po ashtu shumë më shumë kanë qasje
personat që banojnë në zonat urbane. Nga numri i përgjithshëm i popullatës së moshës mbi 26
vjeçare, 56% e tyre kurrë nuk kanë marrë diplomë të nivelit më të lartë se të shkollës së mesme
të ulët. Rreth 11% e banorëve kanë diplomë të arsimit të lartë.14

Diagrami 3: Shpërndarja e popullsisë sipas nivelit të arritjes më të lartë arsimore, gjinisë dhe vendit.
(Burimi: Kombet e Bashkuara për Kosovë 2012)

13
14

Agjensioni i Statistikave të Kosovës. 2016. Anketa e fuqisë punëtore. Punësimi në Kosovë, Prishtinë: Qeveria e Kosovës.
Organizata e Kombëve të Bashkuara. 2012. Shkollimi dhe Aftësimi në Kosovë. Niveli i Shkollimit në Kosovë, Prishtinë: OKB.
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3.1.11 Shëndetësia
Disa anketime të bëra në Kosovë, që konfirmojnë të dhënat për statistikat jetësore, vërtetë
tregojnë se niveli i jetëgjatësisë së pritshme është ende i ulët: mesatarisht, kosovarët mund të
presin të jetojnë 70.80 vjet, përderisa një banor i Bashkimit Evropian jeton mesatarisht 10 vjet
më gjatë (80.42009 të dhënat për BE27), shëndeti në Kosovë është në nivel pothuajse të njëjtë
me shtetet tjera në zhvillim.15

Fig 3. Jetëgjatësia ne Kosovë, Shqipëri dhe Serbi (Bruimi: Të dhënat nga Banka Boterore
2013)

3.1.12 Emigrimi kombëtar
Siç është theksuar edhe më lart, emigrimi kombëtar (i brendshëm), tregon largimin e popullsisë
nga një vendbanim në ndonjë vendbanim tjetër (komunë, regjion) por, brenda kufijve kombëtar.


Emigrimi nga komunat e Kosovës

Për arsye të ndryshme, një numër i konsiderueshëm i popullsisë së Kosovës gjatë jetës së tyre
kishin emigruar nga komuna e tyre në një komunë tjetër. Kështu, të dhënat tregojnë se nga
komuna e Podujevës ishin shpërngulur mbi 15.700 banorë, Prishtina rreth 15.600 banorë derisa,
edhe komuna e Kamenicës me mbi 10.800 banorë njihej si popullsi emigruese.

15

Organizata Botërore e Shëndetësis. 2013. Shëndetësia e përgjithëshme. Shëndeti në Kosovë, Prishtinë: OKB.
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Fig 4. Emigrimi kombëtar nga komunat e Kosovës (Burim: Agjencia e Statistikave të Kosovës
2011.)
Numrin më të madh të emigrimit kombëtarë (largimit nga komuna) në raport me numrin e
banorëve rezident kishin: Kamenica, nga gjithsej 36.085 banorë rezident prej tyre 10.815 apo
30%, komuna e Shtërpcës me 22.7 dhe Obiliqit me 22.4% e popullsisë që kishte emigruar nga
këto komuna dhe ishte vendosur në komunat tjera të Kosovës. Këto të dhëna tregojnë se këto
komuna janë duke humbur një numër të konsiderueshëm të Popullsisë (migrim neto negative).

3.1.13 Imigimi kombëtar
Imigrimi i kombëtar (brendshëm), është lëvizja e popullsisë (ardhja-vendosja) nga një
vendbanim, komunë apo regjion tjetër, brenda kufirit shtetëror e që janë vendosur në
vendbanimin, komunën apo regjionin e ri.


Imigrimi nga komunat e Kosovës

Nga popullsia gjithsej e cila kishte emigruar brenda kufijve kombëtar nga një komunë në tjetrën
(196.429 banorë) më së shumti kishte përfituar Prishtina me rreth 45.905 banorë apo mbi 23.1%
e popullsisë së Prishtinës ishin të ardhur nga komunat tjera (të lindurit në një komunë tjetër të
Kosovës). Më pas komuna e Prizrenit me 7.98, Ferizajt 6.79, Gjilanit me 5.31% dhe Fushë
Kosova me 4.74% kishin përfituar nga imigrimi prej komunave tjera te Kosovës.
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Fig 5. Pjesëmarrja e popullsisë imigruese (ardhur) nga komunat tjera (Burim: Agjencia e
Statistikave të Kosovës 2011.)
Në raport me numrin e banorëve rezident më së shumti nga emigrimi kishin përfituar komunat:
Fushë Kosovë me 26.8%, Kllokot me 26.5, Graçanicë me 25.4 dhe Prishtinë me 23.1%.

3.1.14 Lindshmëria
Normat e lindshmërisë të ndara sipas moshës së nënës (15-19, 20-24 ... 45-49 vjeçe) janë në
dispozicion për disa vite nga burime të ndryshme. Në bazë të statistikave vitale (2011) në
kombinim me të dhënat e Regjistrimit te popullsisë dhe ato të vlerësuara (2012) si dhe nga
anketat Demografike dhe të Shëndetit (ADSH) të vitit 2002-2003 dhe 2008-2009; për më shumë
shih tek figura për dy grupet e fundit të normave te lindshmërisë. Figura 6 paraqet diagramet e
këtyre normave të lindshmërisë. Struktura e moshës ka ndryshuar shumë pak pas vitit 2008. Për
katër kurbat, mosha mesatare për lindjen e fëmijëve është ndërmjet 28.2 dhe 29.2 vjetëve.

Fig 6. Normat e lindshmërisë specifike për moshën, në njëmijë gra (Burim: Agjesioni i
statistikave të Kosovës)
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Gjatë vitit 2017 numri i përgjithshëm i fëmijëve të lindur në të gjitha spitalet e Kosovës është
23.029, ku ndërsa numri i fëmijëve të lindur në Prishtinë është 10161, përkundër shtimit të
linshmerive për (5) vitet e ardhme është 4.89 % edhe pritet që të rritet përafersisht për 50,500
banorë.

3.1.15 Mbeturinat
Në Kosovë për vitin 2017 janë grumbulluar gjithsej 409,781 tonë mbeturina komunale. Të
dhënat e vitit 2017 tregojnë se mesatarja e mbeturinave komunale të grumbulluara në Kosovë ka
qenë 228 kg për banorë në vit ose 0.62 kg mbeturina për banorë në ditë. Në Prishtinë dhe
regjionin e sajë grumbullimi i mbeturinave komunale ka qenë 0.64 kg në ditë për banorë. Në
regjionet tjera të Kosovës sasia e mbeturinave komunale të gjeneruara për banorë në ditë ka qenë
0.62 kg. Gjithsej sasia e mbeturinave të deponuara në vitin 2017 në deponitë regjionale ka qenë
409, 781 tonë. Në vitin 2017, nga sistemi i grumbullimit të mbeturinave komunale kanë qenë të
mbuluara 74% e ekonomive familjare.16

3.1.16 Potencialet për zhvillim urban
Kosova ka hapësira urbane mjaft të përshtatshme për banim, hapësira të pashfrytëzuara urbane
me infrastrukture të gatshme brenda territorit urban, shtrirjen horizontale dhe vertikale të banimit
(raporti banim individual dhe kolektiv) të cilat, mund të realizohen me anë të politikave dhe
udhëzuesve nga sektori i Banimit, Planifikimit të cilat do ti ndihmonin komunat si orientime për
hartimin e planeve zhvillimore urbane e komunale.
Me popullsinë e re që e ka Kosova në pikëpamje kuantitative ka shumë fuqi punëtore të etshme
për të punuar, po ashtu interesimi i investimeve private në objektet e banimit është mjaft i
shprehur. Potencial tjetër është iniciativa e popullatës për investimet në banim në rritjen dhe
zgjerimin e hapësirave ekzistuese.

16

Agjenisioni i Statistikave të Kosovës. 2017. Anketa e Mbeturinave Komunale. Prishtinë: Qeveria e Kosovës.
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Potencialet mund të numërohen në bazë të këtyre kritereve:
Organizative
• Resurset humane
• Institucionale (niveli qendror, dhe ai lokal)
Financiare
• Interesi i sektorit privat për investime
• Themelimi i fondit të banimit,
Politike
• Politika e banimit dhe zhvillimit urban
• Ligji i banimit
Hapësinore
• Rritja e kërkesës për banim
• Hapësira të përshtatshme për banim me të cilat disponon Kosova, ende të pashfrytëzuara
• Hapësirat e pandërruara me infrastrukturë të gatshme brenda territorit urban.17

3.2.1 Energjia dhe eficenca
Sektori i Energjisë Elektrike të Kosovës rrethanat lidhur me situatën aktuale të sektorit të
energjisë elektrike në Kosovë vazhdojnë akoma të mbesin në nivelin jo të kënaqshëm.
Disponueshmëria dhe furnizimi i konsumatorëve me energji elektrike këto tri vitet e fundit ka
shënuar përmirësime por ende ekzistojnë reduktimet ditore të energjisë elektrike (në nivelin e
shpërndarjës) të cilat janë të theksuara gjatë konsumit të lartë.
Që nga viti 1984 nuk ka pasur ndërtime të kapaciteteve të reja gjeneruese të energjisë elektrike,
me përjashtim të disa kapaciteteve të vogla hidrike, por që nuk kanë pasur ndikim në zgjidhjen e
problemit të sigurisë së furnizimit me energji elektrike. Aktualisht njësitë gjeneruese të TC
Kosova A janë në fundin e jetës teknike të tyre, ndërsa TC Kosova B ka nevojë për ri-vitalizim të
përgjithshëm për të zgjatur jetën e operimit si dhe për të përmbushur detyrimet qe kerkohen nga
direktivat Evropiane mbi limitimin e ndotësve.

17

Konuma e Prishtinës. 2011. Plani Afatëmesëm Zhvillimor. Plani Zhvillimor, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.
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Zhvillimet e fundit në sektorin e energjisë elektrike (procesi i privatizimit të rrjetit të
shpërndarjes dhe furnizimit, inkurajimi i investimeve private në projektin e termocentralit
Kosova e Re etj.) kanë paraqitur nevojën për ndryshim të modelit aktual të tregut dhe hartimin e
një dizajni të tregut me të cilin do të nxiten investime në sektorin e energjisë dhe i cili do të
siguronte pajtueshmëri me dispozitat e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, përkatësisht me
kërkesat e Acquis Communautaire. KOSTT është duke vazhduar aktivitetet që lidhen me
liberalizimin e Tregut të Energjisë elektrike në Kosovë.18
Qytetaret e Kosovës furnizohen me energji elektrike e cila prodhohet nga Korporata Energjetike
e Kosovës. Prodhimi i energjisë elekrike mbështetet 97% ne termocentralet e linjitit dhe 3 % ne
burimet tjera.
Shtimi i numrit të banoreve dhe zgjerimi i qyteteve ka kërkuar kapacitete të medha për furnizim
adekuat me energji. Prandaj Kosova ka importuar energji elektrike nga vendet fqinje. Sot gjendja
e furnizimit është kryesish e kënaqshme. Intervenimet e bëra kanë luajtur rol të rendesishem në
stabilizimin e gjendjes.
Akterë të rendesishem që merren me sektorin e energjise për të siguruar prodhim efiçent,
shfrytëzim të duhur të burimeve dhe sigurimin e kapaciteteve të volitshme për furnizim me
energji elektrike. Përvec termocentraleve, prodhues të energjise janë edhe Hidrocentralet si HC
Ujmani, HC Lumbardhi, HC Zhuri, etj. Kapaciteti i hidrocentraleve si prodhues të energjise për
momentin është i vogel në krahasim me termocentralet. Mëgjithate, rëndesia e tyre parashihet të
rritet në të ardhmen duke konsideruar faktin se shfrytezimi i hidrocentraleve si burim alternativ i
prodhimit të energjisë është me ekonomik dhe me ekologjik.
Burimet e energjisë së ripërtrireshme në Kosovë nuk luajne ndonjë rol të rëndesishem në
prodhimin e energjisë. Kjo për shkak të mungesës së infrastrukturës për shfrytezimin e kesaj
energjie dhe njëkohesisht mungesës së investimeve në të gjitha fushat, përfshirë ngritjen e
kapaciteteve, krijimin e ligjeve dhe rregullatoreve që mbeshtesin këto burime dhe vetëdijësimin e

18

KOSST. 2016. Bilanci Afatëgjatë i Energjisë Elektrike 2017-2026. Bilanci i energjisë, Prishtinë: Kosst.

37

njerëzve për benefitet që vijnë nga përdorimi i energjisë së ripërtrireshme dhe njëkohesisht
dëmet që po shkaktojne burimet aktuale.19

3.2.2 Resurset e energjisë solare në Prishtinës
3.2.2.1 Rrezatimi solar dhe Rrezatimi mesatar vjetor
Mesatarja ditore e rrezatimit horizontal global në Evropë është paraqitur në Fig.7. Rrezatimi
llogaritet nga Qendra e Përbashkët për Hulumtim e Komisionit Evropian në bazë të një numri të
madh të të dhënave të mbledhura nga stacionet meteorologjike anembanë Evropës, Ref/1/. Sipas
kësaj reference, rrezatimi total vjetor në Kosovë korrespondon me 1,560 kWh/m2/vit.

3.2.2.2 Variacioni mujor
Variacioni mujor i rrezatimit solar në Kosovë vlerësohet në bazë të rrezatimit të matur solar në
rajon. Të dhënat e matura merren nga një stacion në Podgoricë. Variacioni i matur në këtë
stacion është përfaqësues për variacionin në rajon.
Rrezatimi mujor si përqindje e rrezatimit total vjetor është paraqitur në Figurën 7.
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Fig 7. Rrezatimi mujor solar, % e rrezatimit vjetor (Burim :Bulding Eergy Efficiency and
Envoirmnet.)
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Qeveria e Kosovës. 2014. Parashikimi i konsumit të energjisë sipas sektorëve. Konsumi i energjisë, Prishtinë: Ministria e
zhvillimit ekonomik.
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Përafërsisht 25% e rrezatimit të energjisë solare vjetore merret përgjatë katër muajve të verës
maj, qershor, korrik dhe gusht.

3.2.2.3 Variacioni ditor
Variacioni ditor në secilin muaj si përqindje e rrezatimit mujor është paraqitur në Figurën 8.
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Fig 8. Rrezatimi ditor solar, % e rrezatimit mujor (Burim :Bulding Eergy Efficiency and
Envoirmnet.)

3.2.3 Rrezatimi në pjerrësi optimale të panelit mbledhës
3.2.3.1 Pjerrësia optimale
Pjerrësia optimale e paneleve mbledhëse solare e drejtuar drejt jugut të rajonit të Ballkanit është
marrë në formë vlerësimi. Për Kosovë pjerrësia optimale është rreth 35 shkallë.

3.2.3.2 Rrezatimi vjetor solar në panel me pjerrësi optimale
Rrezatimi vjetor në panel mbledhës solar i drejtuar drejt jugut dhe me një pjerrësi optimale prej
35 gradë dallon ndërmjet 1550 kWh/m2/vit dhe 1650 kWh/m2/vit në Kosovë, shih Figurën 9.
Variacioni ndërmjet komunave të ndryshme është më pak se 10 %. Për qëllime të projektimit
mund të konsiderohet që rrezatimi solar është i njëjtë anembanë Kosovës dhe i barabartë me
1600 kWh/m2/vit për një mbledhës solar të vendosur në mënyrë ideale.
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Fig 9. Rrezatimi solar në Kosovë, pjerrësia dhe drejtimi optimal (Burim :Bulding Eergy Efficiency
and Envoirmnet.)

Bazuar në përshkrimin e lartpërmendur, është evidente që rrezatimi solar për Kosovën është
shumë i lartë krahasuar me realitetin. Rrjedhimisht, ka llogaritur vlerat e përshtatshme të
rrezatimit solar për rajonet kryesore të Kosovës.20

20

Dragusha, Bedri. 2014. "Bulding Eergy Efficiency and Envoirmnet." In Bulding Eergy Efficiency and Envoirmnet, by Bedri
Dragusha, 18. Prishtinë.
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3.3 ANKETA ME QYTETAR
3.3.1 Anketa me qytetaret e zonës së ndertimit
Anketimi është proces nëpërmjet të cilit ndërmarrja tenton të tërheq një konkludim mbi një
qështje për një studim apo hulumtim për një dukuri me të cilët ajo do të mund të plotësojë
kërkesat. Kjo përfshin ekzaminimin e vendit të ndertimit, analizën e lokacionit, analizat e
arkitekturës, si dhe një seri analizash të nevojshme për planifikim të lagjes urbane.
Qëllimi i përgjithshëm është t’i siguroj informacione të përgjithshnë për ndertimin e lagjes
urbane krijimi i ambientit të përshtatshëm dhe atraktiv për banoret, motivimi i duhur dhe
adaptimi i tyre në kulturën urbane të zonës, si dhe krijimin e asetit më të vlefshëm për arritjen e
konfordit urban, vlerësohen me mjete të ndryshme, zgjedhen dhe kjo përcillet me planifikimi e
duhër urban.
Ky hulumtim ka për qëllim njohjen e teknikave dhe proceseve të aplikuara nga ndertimin e
bllokut urban si në vendin tonë ashtu edhe në shembull të tillë në botë.


Hartimi i pyetësorit

Bazuar në termat specifikë të projektit, është dizajnuar pyetësori për implementimin e
hulumtimit në terren. Dizajnimi i pyetësorit ka piketuar sektorë të ndryshëm, të cilat dallojnë nga
4 pjesë:
1. Të dhëna personale për të anketuarin
2. Në përgjithësi për qeverisjen
3. Në përgjithësi për arkitekture e qytetit apo lagjes
4.

Në përgjithësi për lokacionin e lagjës të planifikuar

Bazuar në kërkesat e anketusve është dizajnuar pyetësori i cili shqyrton dhe mbulon të gjitha
kërkesat e përcaktuara për realizimin e analizës së ndertimit.
Përzgjedhja e anketuesve: është bërë nga metodat e rastit kjo siguroi një proces të rrjedhëshëm
profesional dhe të zhvilluar me përpikmëri për të pasur qasje më të lehtë me respodentët me
qellim që të arijm një konkluzion më te qart për bllokun urban në lagjen Mati 1.
Raporti i paraqitur më poshtë ka për qëllim të paraqesë një situatë aktuale të problemeve dhe
mundësit për përmisimin e saj në bllokun që planifikojm për ndertim, si dhe menaxhimi e
ngastrës urbane sipas destimimit urban të lagjes në fjalë.
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3.3.2 Pyetësori hulumtues për ndertimin e bllokut urbanë
Nr. Ser.________
Data e anketimit:

____/____/_________

Emri i anketuesit

_______________________________________

Të dhëna personale për të anketuarin
Gjinia

Mosha

Mashkull
Femër
18-24
25-34

35-44
45-54

55-64
65 e më shumë

Vendbanimi
Vendi: __________________, Komuna:________________

Niveli i kualifikimit

Shkolla fillore
Shkolla e mesme
Fakulteti
Studime post diplomike
Tjetër (ju lutem shkruani:_____________________)

Veprimtaria me të cilën merret
__________________________________________________

1.

2.

3.

Sa është ndikmi i qeverisjës lokale në zhvillimit urban.
Shume
Pak
Aspak
Tjetër (ju lutem shkruani:____________________________________________)
Sa merrni pjes në debatet e Komunës për
planet rregullative apo në Plani Zhvillimore
Urban.

Po
Jo
Tjetër _______________________)

Sa ndikon levizja e popullsisë në zhvillimin dhe ndertimin e lagjes.
Shume
Pak
Aspak
Tjetër (ju lutem shkruani:____________________________________________)
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Sa është zhvilluar funksionet publike në lagjën tuaj (Rrugë, Qerdhe, Shkollë, Shtepi të
shendetit, Parqe, Kënd të lodrave,Hapësira për këmbësor, Parkingje,) dhe si e vlersoni gjendjen,
nga 1 deri ne 5, (nese 1.Shumë keq 2.Keq 3. Mjaftuëshem 4. Mirë 5. Shumë Mirë).

4.

1
2
3
4
5
Tjetër (ju lutem shkruani:_____________________________________________)
Si ndikon ndertimi dhe arkitektura në cilësin e jetën tuaj.

5.

Ndikon në shendeti në përgjegjesi
Ndikon për mjedisin ku rriten femijet tuaj.
Ndikon në zgjerimin dhe planifikimin e familjes
Ndikon në cilesin e mjedisit ku jetojm
Ndikon në arkitekture dhe pejsazh
Nuk jam i sigurtë nëse ka ndikim

Si e vlerson pejsazhin urban në lagjes tuaj.

6.

Shumë
Mjaftë e rëndësishme
Jo shumë e rëndësishme
Aspak
Tjetër_______________________________________________________)

Prej listës së mëposhtme shënoni efektet nga keq projektimi apo ndertimi i dobët që
po ndodhin në Kosovë, ose lagjen tuaj.

7.

Përdorimi jo adekuat të materialeve
Projektimi i dobët
Mos kontrollim nga institucionet përkatese
Reziku nga zjarret dhe mos lënja e shkallve të emergjencës
Zvogëlim i sipërfaqeve të gjelbura dhe hapësirave për rekreacion
Mos rrespektimi i vijes rregullative dhe ndërtimore
Mungesa e parkingjeve
Shfrytezimi maksimal i parceles
Mos rrespektimi i PZHU
Tjetër _____________________________________)
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Cila nga keto faktorë paraqesin rrezikun më të madhe për Ndotjen e Mjedisit ku ju
banoni.

8.

Ndotja e ajrit.
Ndotja e ujit.
Ndotja e lumenjve, dhe liqeneve.
Zvogëlim i sipërfaqeve të gjelbura
Mos rrespektimi i standarteve ndërtimore
Menaxhimi i mbeturinave
Trajtimi i ujërave të zeza.
Ndotja akustike.
Mbrojtja e parqeve kombëtare dhe natyrore.
Tjetër __________________________________________________________________)

A po ruhet trashegimija kulturore e qytetit në këtë lagje.
9.

Po
pjesërisht
aspak
nuk kam informatë

Cili nga faktoret e më poshtëm ndikon direkt në urbanizëm
Shumë

Pak

Aspak

Nuk e di

Popullësië

10.

Ndryshimeve Politike
Fondeve
Inciativat qytetare
Ligjet dhe rregulloret

A ka identiteti urban, projekteve në këtë lagje.
11.

Po
Pjesërisht
Aspak
Tjeter ___________________________

Sa zbatohem intersat e juaja me interesat e Komunës për lagjën tuaj.
12.
Nëse po a është konsultuar Drejtoria përkatese me ju ose banoret lagjes
Nese jo cilat jan arsyjet për mos kordinim_________________________________
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Nga kush informoheni në plani urban. Shëno me „“ ato që mendoni:

13.

Televizioni
Radio
Gazeta
Internet
Publikimet e specializuara
Grupet mjedisore (psh. OJQ të ndryshme)
Shkollë/Universitet
Agjensi qeveritare
Komuna / Asambleja Komunale (Qeveria lokale)
Shoqëria / familja
Web-faqe të institucioneve
Të tjerë ___________________________________________________________)

Arsyjet pse preferoni të jetoni në këtë bllok.
duke shënuar në secilin katrorë me „“: mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje.

14.

Distanca nga qendra urbane
Cilësija e jetës
Cilësija e ndertimit
Institucionet shkollore dhe parashkollore jan afer
Hapesirë publike
Hapësirë të gjelbura dhe Hapësirë rekreative
Shtepi të shendetit apo qender të mjeksisë familjare
Bashkësi lokale
Qender tregtare
Ndertesa industriale
Parkingjet
Kënd për femijet
Të tjera sugjerime _________________________________________________________

Cilët janë faktorët që ndikojn për një lagje me standarde Europiane sipas jush.
duke shënuar në secilin katrorë me „“: mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje.

15.

Cilesia e ndertimit
Hapesirat e Gjelbrura
Hapesiart e lira per shume qellime
Parqet ne cdo lagje ose bllok
Parkingjet
Shfrytezimi racional i tokes
Perdormi i materialeve te mengjura
Shfrytezimi i enregjis Solare dhe te ripertrishme
Tjetër ___________________________________________________________________)
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Cka kishe sugjeruar për ketë pjesë të ndërtohet në kete lokacion të lagjës tuaj.
Mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje.

16.

Rrugë dhe tretuare
Shkollë
Qerdhe
Banimë kolektive
Banimë individual
Hapesirë publike
Hapësirë të gjelbura dhe Hapësirë rekreative
Shtepi të shendetit apo qender të mjeksisë familjare
Bashkësi lokale apo seli komunale
Objekte Qeveritare
Ndertesa Sportive (Salla të sportit dhe rekreacion)
Qender tregtare
Ndertesa industriale
Të tjera sugjerime_____________________________________________________)
A është zhvilluar infrastruktura rrugore në lagjën tuaj. (Rrugë, shirita për këmbesorë,
ciklisem.)

17.
Po
Jo
Tjeter____________________________________________)
A ka lagjja juaj hapësira të gjelbra të mjaftushme
18.

Po
pjesërisht
aspak
nuk ka fare rëndesi
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3.3.3 Prezantimi i të gjeturave nga anketat me qytetar
1.Të dhënat personale për të anketuarin
69
61

55.64
31

25.34

25

18.24

14

0
Gjinia

Mosha

Niveli i arsimimit

Fig 10. Të dhanat personale për të anketuarit (Burim: hulumtusi)
Nga të dhënat e të anketuarve në aspektin e gjinisë del që 69% janë mashkujë ndërsa 31 % të
anketuarit janë femëra. Në pytjen e dytë (2) në strukturen e të dhënave bën pjesë mosha që
kategurizohet në 18-24 vjeqar dhe janë 21%, ndërsa 25- 34 vjeqar janë 36%, shumica e të
anketuarve ka qenë në moshen e tret (3) 55-65 vjeqar, që janë 43 % e të anketuarve.
Ndërsa në nivelin e të arsimuarit dominon niveli Universitar me 49% të anketuarit janë me
shkollim universitar, në nivelin e dytë është niveli me shkollim të mesem 29 % të anketuarve,
ndërsa me nivel të arsimimit post diplomik janë 22 % të respondenteve.

Niveli i shkollimit
7
6
5
4
3
2
1
0

Niveli I shkollimit

Shkolla fillore

Shkolla Mesme

Fakulteti

Studime post
diplomike

Fig 11. Të dhanat personale për të anketuarit (Burim: hulumtusi)
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1. Sa është ndikimi i qeverisjes lokale në zhvillimit Urban
7

2
1
0
Shumë

Pak

Aspak

Tjeter:

Fig 12. Sa është ndikimi i qeverisjes lokale në zhvillimi Urban (Burim: hulumtusi)
Siç mund të shihet nga të dhënat e grafikonit, për ndikimi e qeverisjes lokale në zhvillimi urban
24 % e respondenteve janë përgjigjur që ka ndikim shumë qeverisja lokale ndërsa me 71 % të
respondenteve janë pergjigjur për dytën (2) ka ndikim pak në qeverisjen lokale, me tri (3) aspak
janë përgjigjur 15 % e respodenteve, nga kjo analizë del se qeverisja lokale ka pak ndikim në
planifikmin e një blloku urban, për një lagje në terësi, informatat e fituara nga hulumtimi
tregojnë se niveli lokal duhet të ketë parasysh planifikimim urban që përfshin edhe banorët në
planifikim duke i plotësuar edhe nevojat e tyre në planifikim.

2.Sa merrni pjes në debatet e Komunës për planet rregullative apo në
Plani Zhvillimore Urban
90
80
70
60
50
40
30
20
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0
Po

Jo

Fig 13. Sa merrni pjes në debatet e Komunës për planet rregullative apo në Plani Zhvillimore
Urban (Burim: hulumtusi)
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Është shumë e rëndesishme që të njohim kriteret që u jepen më shumë rëndësi nga Komuna për
planifikimin e lagjes tuaj, prandaj për të kuptuar se sa e vlefshe është pjesë marrja e banorve në
procesin e planifikimit urban, nga hulumtimi ynë del se vetem 21 % e banorve marin pjesë në
debatet e Komunës për planet rregullative apo në Plani Zhvillimore Urban ndersa 79 % e të
respondenteve nuk marrin pjesë në debate publike arsyja më e shpesht është mos informimi i
duhur nga ana e komunës për këto tubime.

3.Sa ndikon levizja e popullsisë në zhvillimin dhe ndertimin e lagjes.
8

2
0
Shumë

Pak

Aspak

Fig 14. Sa ndikon struktura e popullësisë në zhvillimin dhe ndertimin e lagjes.
(Burim: hulumtusi)
Nga hulumtimi që është bërë, del se levizja e popullsisë ndikon në zhvillimin dhe ndertimin e
bllokut dhe është ndikes shumë e madhe, nga kjo del se 84 % të respondenteve deklarojnë se
struktura e popullësië është qensore për planifikim në të ardhmen e qytetit apo bllokut urban,
ndërsa vetëm 16 % të respondenteve deklarojnë se ka pak ndikim levizja e popullësië në
planifikim të lagjes urbane, për shkak se shumë nga blërsit e ndertesave janë nga diaspora dhe
ata i shfrytezojnë banimet vetëm për periudha të shkurta kohore (Pushime në vendlindje).
4.Sa

është

zhvilluar

funksionet

publike

në

lagjën

tuaj.

(Rrugë, Qerdhjen, Shkollë, Shtepi të shendetit, Parqe, Kënd të lodrave,Hapësira
për këmbësor, Parkingje,) dhe si e vlersoni gjendjen, nga 1 deri ne 5, (nese
1.Shumë keq 2.Keq 3
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

Tjeter

Fig 15. Sa është zhvilluar funksionet publike në lagjën tuaj
(Burim: hulumtusi)
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Në pytjen se sa janë zhvilluar funksionet publike të lagjës tuaj (Rrugë, Qerdhja, Shkollë, Shtepi
të shendetit, Parqe, Kënd të lodrave, Hapësira për këmbësor, Parkingje,) dhe si e vlersoni
gjendjen, rezultatet e gjetura nga hulumtimi tregojnë që pjesa më e madhe ku 73 % prej tyre janë
pergjigjur mjaftushem, ndersa 19% të

respondenteve keq, në kategorin shumë keq janë

pergjigjur në 8%, si përfundim nga ky rezultat del që në atë pjesë të lagjes nuk ka infrastruktur të
mjaftushëm teknike dhe urbane.

5. Si ndikon ndertimi dhe arkitektura në cilësin e jetën tuaj.

45

48

35
25
20

20

Ndikon në
shendeti në
përgjegjesi

Ndikon për
mjedisin ku rriten
femijet tuaj.

Ndikon në
zgjerimin dhe
planifikimin e
familjes

Ndikon në
Ndikon në
cilesin e mjedisit arkitekture dhe
ku jetojm
pejsazh

Nuk jam i
sigurtë nëse ka
ndikim

Fig 16. Si ndikon ndertimi dhe arkitektura në cilësin e jetën tuaj. (Burim: hulumtusi)
Siç mund të shihet nga të dhënat e grafikonit, si ndikon ndertimi dhe arkitektura në cilësin e
jetësës tuaj 20% e respondenteve janë përgjigjur që ka ndikim shumë në shendeti në përgjëgjësi,
arkitektuara dhe funksionimi urban, ndërsa 20% të respondenteve janë përgjigjur për të dytën ku
ndikon për mjedisin ku rriten fëmijët tuaj, me tri (3) janë përgjigjur 35 % e respodenteve me
ndikimin në zgjerimin dhe planifikimin e familjes, pastaj 25 % kanë deklaruar që ndikon në
cilësin e mjedisit ku jetojnë, 45% prej tyre janë përgjigjur se ndikohen nga arkitektura dhe
pejsazhi si dhe 48 janë nuk janë të sigurtë nëse ka ndikim. Nga kjo analizë del se arkitektura ka
ndikim shumë në shendeti fizik dhe mendor për njeriun.
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6.Si e vlerson pejsazhin urban në lagjes tuaj
41

.

38

11

9

0
Shumë

Mjaftë e
rëndesishme

Jo shumë e
rendesishme

Aspak

Tjeter

Fig 17. Si e vlerson pejsazhin urban në lagjes tuaj. (Burim: hulumtusi)
Në këtë rast, 41% janë përgjigjur si e vlersojnë pejsazhin urban të lagjes duke deklaruar shumë
në pytjen, ndërsa 38% të respondenteve janë përgjigjur si mjaft e rëndesishme, pastaj 9% të
respondenteve janë përgjigjur jo shumë të rëndesishëm, 11 % aspak nuk e vlersojnë pejsazhin e
lagjës, ndërsa me tjetër nuk ka as nje pergjigje. Për rregullimin e bllokut urban, rendësi të veçant
ka aspekti arkitektonik për një lagje në terësi, duke i plotesuar edhe nevojat e tyre në planifikim.

7.Prej listës së mëposhtme shënoni efektet nga keq projektimi apo
ndertimi i dobët që po ndodhin në Kosovë,ose lagjen tuaj.
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Fig 18. Prej listës së mëposhtme shënoni efektet nga keq projektimi apo ndertimi i dobët që po
ndodhin në Kosovë,ose lagjen tuaj. (Burim: hulumtusi)
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Siç mund të shihet nga të dhënat e grafikonit, në pytjen prej listës së mëposhtme shënoni efektet
nga keq projektimi apo ndertimi i dobët që po ndodhin në Kosovë, ose lagjen tuaj, 12% e
respondenteve janë përgjigjur që: përdorimi jo adekuat i materialeve në lagje, ndërsa në
projektimi

dobët janë përgjigjur 23%, pastaj 15 % e respondetëve konsiderojnë që mos

kontrollimi nga institucionet përkatese, me 8% rreziku nga zjarret dhe mos lënja e shkallve të
emergjencës, me 12 % zvogëlim i sipërfaqeve të gjelbërta dhe hapësirave për rekreacion, me 5 %
mos respektimi i vijës rregullative dhe ndërtimore, 6 % me mungesa të parkingjeve, me 4 %
shfrytezimi maksimal i parceles si dhe me 15 % me mos rrespektimi i PZHU.

8.Cila nga keto faktorë paraqesin rrezikun më të madhe për ndotjen e
mjedisit ku ju banoni.
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Fig 19. Cila nga keto faktorë paraqesin rrezikun më të madhe për ndotjen e mjedisit ku ju
banoni. (Burim: hulumtusi)
Siç mund të shihet nga të dhënat e grafikonit, në pytjen cila nga keto faktorë paraqesin rrezikun
më të madhe për ndotjen e mjedisit ku ju banoni, 17% e respondenteve janë përgjigjur që ndotja
e ajrit në lagje, ndersa 6 % në ndotja e ujit, me 5% ndotja e lumenjve dhe liqeneve, pastaj 22 %
jane zvogëlim i sipërfaqeve të gjelbura, me 26 % mos rrespektimi i standarteve ndërtimore, me
6% me menaxhimi i mbeturinave, pastaj me 4 % trajtimi i ujërave të zeza, me 11% ndotja
akustike dhe me 3 % mbrojtja e parqeve kombëtare dhe natyrore.
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9.A po ruhet trashegimija kulturore e qytetit në këtë lagje.
56

23

21
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Pjesërisht
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Nuk kam informatë

Fig 20. A po ruhet trashegimija kulturore e qytetit në këtë lagje (Burim: hulumtusi)
Në pytjen se a po ruhet trashegimija kulturore e qytetit në këtë lagje, rezultatet e gjetura nga
hulumtimi tregojnë që marrin pjesë më të madhe deklarojnë: pjesërisht me 56%, se duhet të ruhet
trashigemija kulturore arkitektonike, ndërsa 21 % të respondentve janë përgjigjur me PO se
duhet të ruhet, pastaj 23 % të respondenteve janë përgjigjur me aspak, si përfundim nga ky
rezultat del që pjesa me e madhe e respondentve janë përgjigjur që të ruhet trashegimija
arkitektonike.

10. Cili nga faktoret e më poshtëm ndikon direkt në urbanizëm
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Popullësisë
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Fig 21. Cili nga faktoret e më poshtëm ndikon direkt në urbanizëm (Burim: hulumtusi)
Siç mund të shihet nga të dhënat e grafikonit, në pytjen në cili nga faktoret e më poshtëm ndikon
direkt në urbanizëm, ku 43% e respondenteve janë përgjigjur si pasoj e popllësisë, ndërsa me 21
% janë përgjigjur me ndryshimeve politike, ndersa me 16 % e respondenteve janë përgjigjur janë
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fondet publike, ndërsa 4 % janë deklaruar me inciativat qytetare si dhe 16% e respondenteve janë
përgjigjur që ligjet dhe rregullat urbane.
11.A kanë identitet urban projektet në këtë lagje
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Fig 22.A ka identiteti urban, projekteve në këtë lagje. (Burim: hulumtusi)
Në pytjen se a mendoni se a ka identitet urban projektete në këtë lagje. Rezultatet e gjetura nga
hulumtimi tregojnë që: pjesa më e madhe deklarojn se ka dhe duhet të ruhet identiteti urban me
përgjigje pozitive rreth 48 %, ndërsa 31% të respondenteve janë përgjigjur pjesërisht, se duhët të
ruhet identiteti urban, pastaj me 21 % të respondentve janë përgjigjur me aspak, si përfundim nga
ky rezultat del që pjesa me e madhe e respondentve janë përgjigjur që të ruhet identiteti urban.

12. Sa zbatohen intersat e juaja me interesat e Komunës për lagjën tuaj.
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Fig 23. Sa zbatohem intersat e juaja me interesat e Komunës për lagjën tuaj.
(Burim: hulumtusi)
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Drejtoria përkatese është konsultuar me banoret lagjes në nivele shumë të vogëla me 5%, ndërsa
në 95% të anketuarit janë përgjigjur se nuk janë koordinuar me banorë as një here.

13. Nga kush informoheni në plani urban. Shëno me „“ ato që mendoni
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Fig 24. Nga kush informoheni për planin urban. (Burim: hulumtusi)
Siç mund të shihet nga të dhënat e grafikonit, në pytjen nga kush informoheni për planin urban,
numri më i madhë i respondenteve janë përgjigjur se për planet urbane informohen në shumicën
e rasteve prej televizioni, diku rrethë 55 % e të anketuarve, 5 % e respondenteve janë përgjigjur
se infomohen përmes radios, ndërsa me 18 % janë përgjigjur se në internet, pastaj me 2 % janë
informuar në publikime e specializuara, ndërsa me 0% janë përgjigjur nga grupet e mjedisit,
kurse në Shkollë/Universiteti me 2% të respondenteve, 8 % janë informuar nga asambleja
komunale, 2% të respondenteve janë informuar nga shoqëria/familja, kurse 4% të respondenteve
janë informuar në web-faqe të komunës si dhe 2 % të respondenteve janë përgjigjur me të tjera
forma informuese.
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14.Arsyjet pse preferoni të jetoni në këtë lagje.
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Fig 25. Arsyjet pse preferoni të jetoni në këtë bllok. (Burim: hulumtusi)
Nga hulumtimi që kemi bërë në pytjen “arsyjet pse preferoni të jetoni në këtë bllok?”. Numri më
i madhe i respondentëve janë përgjigjur për shkakë afersisë nga qendra apo distanca nga qendra
urbane 21 %, ndërsa 2 % janë deklaruar se për shkak të cilësisë të jetës, 5% të respondenteve
janë përgjigjur për cilësinë e ndertimit, ndërsa 15% të respondenteve janë përgjigjur për shkakë
të afërsisë të institucioneve shkollore dhe parashkollore, 9 % të anketuarve për hapësira publike,
9% për shkak të hapësirë të gjelbura dhe hapësirat rekreative, pastaj 7 % të respondenteve janë
përgjigjur për shtëpisë të shendetit apo qendrës së mjeksisë familjare, vetem 1% janë përgjigjur
për shkak të bashkësi lokale, ndërsa për qendër tregtare 2 % , kurse për ndertesa industriale asnjë
përgjigjë, 9 % të respondenteve janë përgjigjur për hapsirat e parkingut, si dhe për kënd të
fëmijëve janë deklaruar 10 % e anketusve.

15.Cilët janë faktorët që ndikojn për një lagje me standarde Europiane
sipas jush.
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Fig 26. Cilët janë faktorët që ndikojn për një lagje me standarde Europiane sipas jush.
(Burim: hulumtusi)
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Nga të dhënat e të anketuarve për pytjen “cilët janë faktorët që ndikojn për një lagje me
standarde Europiane sipas jush?”, 10% të respondenteve janë përgjigjur cilësia e ndertimit,
ndërsa 15 % për hapësirat gjelbëruse, numri më i madhe i respondenteve janë përgjigjur për
hapësiart e lira për shumë qellime, 8% të anketusve janë deklaruar për parqet në çdo lagje ose
bllok, 9 % të respondenteve janë përgjigjur për parkingjet, 5 % janë deklaruar shfrytezimi
racional i tokes, 11% të respondenteve janë përgjigjur për përdormin e materialeve të mençura
në ndertimin e bllokut urban, ndërsa më 18% janë deklaruar për shfrytezimin i enregjisë solare
dhe të ripertrishme për bllokun e banimit.
16.Cka kishe sugjeruar për ketë pjesë të ndërtohet në kete lokacion të
lagjës tuaj.
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Fig 27. Cka kishe sugjeruar për ketë pjesë të ndërtohet në këtë lokacion të lagjës tuaj
(Burim: hulumtusi)
Nga hulumtimi që kemi bërë në pytjen, “çka do kishe sugjeruar për ketë pjesë të ndërtohet në lokacion
të lagjës tuaj?”, rrugë dhe shirita për këmbësor janë deklaruar 18 % e të anketuarve, ndërsa për

institucioni shkollor janë përgjigjur 16%, për kopshte të femijeve janë deklaruar 14% e të
anketuarve, pjesa derrmuse janë deklaruar për banim kolektiv me 26% dhe pjesa me e madhe e
respondenteve me 2% janë deklaruar për banim individual, për hapësirë publike me 8 %, 9% të
respondenteve janë përgjigjur hapësirë të gjelbura dhe hapësirë rekreative, 2 % të respondenteve
janë përgjigjur për shtëpi të shendetit apo qender të mjeksisë familjare, me vetem 1% janë
përgjigjur për shkak të bashkësi lokale, ndërsa për objekte qeveritare vetem 1%, ndërsa për
ndertesa sportive 1%, për qender tregtare janë përgjigjur 2 %, si dhe për ndertesa industriale janë
përgjigjur 1% e të anketuarve.

57

17. A është zhvilluar infrastruktura rrugore në lagjën tuaj. (Rrugë,
shirita për këmbesorë, ciklisem.)
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Fig 28. A është zhvilluar infrastruktura rrugore në lagjën tuaj. (Burim: hulumtusi)
Në pytjen se “a është zhvilluar infrastruktura rrugore në lagjën tuaj?” (Rrugë, shirita për
këmbesorë, ciklisem). Rezultatet e gjetura nga hulumtimi tregojnë se pjesa më të madhe
deklarojnë JO me 76%, nuk ka infrasturkturë rrugore të mjaftushëm dhe e shohin si problem
parsorë ketë. Ndërsa 24 % të respondentve janë përgjigjur me PO se ka rrugë të mjaftushem për
qarkullim edhe si përfundim nga ky rezultat del që pjesa me e madhe e respondentve janë
përgjigjur që ka nevojë për rrugë, shirita për këmbesorë dhe shtigje për çiklizëm.
18.A ka lagjja juaj hapësira të gjelbra të mjaftushme
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Fig 29. A ka lagjja juaj hapësira të gjelbra të mjaftushme (Burim: hulumtusi)
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Në pytjen

“a ka lagjja juaj hapësira të gjelbra të mjaftushme?”, rezultatet e gjetura nga

hulumtimi tregojnë që pjesa më e madhe deklarojnë që JO, me 60% të anketuarve, ndërsa 26 %
të respondenteve janë përgjigjur pjesërishtë kanë hapësira të gjelbërta, kurse 14 % të
respondentve janë përgjigjur me PO, se kanë hapësira të gjelbruara. Si përfundim nga ky rezultat
del që pjesa me e madhe e respondentve janë përgjigjur që ka nevojë për ndertimin e hapësirave
të gjelbërta dhe hapësira për rekreacion.
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3.3.4 SWOT analiza
Tabela 3. Përparsitë, dobësitë mundësitë dhe rreziqet
PERPARSITË


Lagjet me karakter të ndryshëm që i japin

DOBËSITË (MANGËSITË)


qytetit identitetin e tij.


Rritje e vazhdueshme e shërbimeve publike

dhe mungesë e infrastrukturës


në disa vendbanime.


Hapësire e lire për ndertim nga e pare.



Shfrytëzimi i kapitalit privat për ndertim të
projekteve ndertiomrë.



Kushte të përshtatshme për ndertim.



Hapësirë e pandërtuar



Afërsia ndaj qendrës së qytetit;



Legjislacion dhe planifikimit hapësinor i

Rritja urbane shumë e madhe, por e pa planifikuar

Ndërtim i paligjshëm dhe i pa përshtatshëm në
zonat në brëndësi të qytetit.



Një pjesë domethënëse e shtëpive të ndërtuara së
fundmi nuk i arrijnë standartet teknike.



Shumica e hapësirave të hapura ekzistuese janë të
neglizhuara ose të mbi përdorura.



Përceptim i keq në hyrje të qytetit për shkak të
qasjeve kaotike dhe të pa rregulluara.



Mungesa e transportit publik, shtigjeve për
këmbësorë dhe të biciklistëve;

zhvilluar dhe përmirësuar;


Qasje e mirë rrugore në lagje.



Moszbatimi i legjislacionit;



Pozita e mire gjeografike dhe terreni i



Shfrytëzim joracional i parceles

përshtatshem



Mungesa e strategjisë kombëtare për zhvillim

Struktura e re demokratike e institucioneve



Mungesa e zbatimit të ligjeve ne fuqi

të Kosovës



Mungesa e kuadrove të specializuara

Lidershipi dhe dëshira për të arritur



Mungesa e sistemit informativ qendror dhe sektoral

zhvillimin e dëshiruar



Shkalla e ulët e bashkëpunimit ndërinstitucional



Ligjet e reja



Kufizimet financiare dhe teknike



Bashkëpunimi i vendosur me vendet e




rajonit


Orientimi drejt integrimit në BE
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MUNDESITË (SHANSET)


Interes

në

RREZIQET (KËRCËNIMET)

ndërtimin

e

projekteve



ndërtimore mes sektorit privat edhe publik

populates në qytet dhe kërkesave të zvogëlimit të

si

anëtarëve për një ekonomi familjare (një familje,një

dhe

vendore

ose

investitorët

ndërkombëtar.


Ligji

i

ndertimit

banesë)
edhe

planifikimit

mundeson letesi në leje ndertimore


Rritje e kërkesës për banesa për shkak të shtimit të



Rritja e ndotjes degradimi të mjedisit



Rritja potenciale e trafikut të motorizuar në

Përmirësimi i rrjetit rrugor dhe

mungesë të zhvillimit të transportit publik.

infrastrukturës;



Investimet në transport të pamjaftueshme



Tërheqja e investimeve dhe donacioneve



Mungesë e burimeve alternative financiare.



Përmirësimi i kualitetit jetësor ;



Largimi/ikja e personave me arsimim të lartë



Planifikimi i masave për mbrojtje dhe



Mungesë e burimeve alternative financiare.

zhvillim të qyteteve;



Kushtet e pavolitshme nga institucionet financiare



Gatishmëri për investime te sektorit privat



Gjenerimi i energjisë të ripërtritshme;



Peizazh i mire dhe planifikim të



për investime;


Shkatërrim i resurseve taksore,ujore dhe resurseve
tjera nga mos planifikimi

qendrushëm



Perceptimi për Kosovën si jostabile

Shfrytëzimi i prezencës institucionale



Vendet fqinje me atraktive për insvestime.

ndërkombëtare për përfitime të ndryshme


Programet e bashkëpunimit në rajon



Diaspora burim potencial për zhvillim
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3.3.5 Përmbledhje e hulumtimit në teren
SWOT analiza është instrument i skanimit përfundimtar të një dukurie apo vendi në kuptim të
problemeve dhe mundësive për të ardhmen, në kontekst të ngushtë, pra brenda përbrenda
problemit, porse dhe në kontekst më të gjërë të problemit së bashku me mundësi. Është
përmbledhje e të gjitha problemeve të listuara për nga prioritetet, të cilat të bashkuara apo të
shiquara në mënyrë sinkrone, mundësojnë hartimin e hapave të ardhshëm të synimeve,
objektivave dhe projekteve.
Pas përfundimit të pyetësorit, filluam me procesin e mbledhjes së të dhënave nga tereni.
Hulumtimi në terren është realizuar në gjuhën përkatëse të respondentëve, mënyrë kjo e cila iu
mundesonte anketuesit të ketë qasje më të lehtë me respodentët. Anketimet janë realizuar përmes
intervistave sy më sy (një me një). Gjatë periudhës së hulumtimit anketuesi (autori) ka mbledhur
të dhënat nga rreth 100 banorë. Hulumtimi në terren është realizuar gjatë periudhës 25 Maj – 20
Qeshor, 2018, në lagjen Mati1 në Prishtinë.
Duke mbledhur informacion të dobishëm përmes anketave dhe formave të tjera të hulumtimeve,
synohet të analizohet gjendja e arkitektures, të shqyrtohen dhe krahasohen trendet e zhvillimit të
urbanzmit dhe të identifikohen problemet që duhet zgjidhur dhe fushat ku duhet bërë
përmirësime dhe lehtësime të rregulloreve dhe procedurave gjatë ndertimit të bllokut urbane.
Qellimi i ketij hulumtimi është që të zhvillojë një kornize alternative vleresimi për hartimin e
studimimeve urbanistike, në një lagje në Prishtne, konkresisht ne lagjen Mati 1, projektimi i një
blloku urban për 3000 banorë, me siperfaqe prej 6 haktar apo (60.000m2), në këtë projekt janë te
parashikuar të ndertohen sipas anketave të banorvë të zonës; një qerdhe (kopsht) i femijëve, me
kapacitet prej 140 femije, një shkolle fillore me kapaciete prej 210 nxënsë, një pjesë për sport
dhe rekreacion, një park (hapësirë gjelberimi), një shesh dhe ndertesa shumëbanesore me
afarizem.
Në bazë të legjislacionit në fuqi, rrjedhimisht, lokacioni korrespondon me ndertimin e këti blloku
sipas plani rregullativ urban dhe lejohet ndertimi për zonën A prej katit IV deri VIII dhe për
zonën F prej katit IV deri VIII.
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Kjo fazë e analizave, në të kundërtën e asaj paraprake, synon drejt të ardhmes, përderisa është
esenciale për të arritur objektivat e paraqitur në vijim:


Të vlerësohen përparësitë e kontekstit lokal



Të minimizohen pikat e dobëta



Të përfitohet nga mundësitë e prezentuara



Të tentohet kundërshtimi i rreziqeve të ardhshme.

Problemet e identifikuara
Lista e problemeve ndertimore shqetësimet aktuale por edhe problemet e së ardhmes (zhvillimi
të lagjes)


Mungesa e infrastruktures trafikut (rrugë, shtigje për këmbësorë dhe për çiklizëm)



Degradimi i lagjes me ndertime paleje edhe të egra



Mungesa e hapësiravë publike (parqe, hapsëira të sportit edhe rekreacionit, parkingje, etj)



Mungesa e hapësiravë për edukim formal.



Mungesa e hapësiravë për ndertim cilësor



Përdorimi jo adekuat të materialeve



Mos rrespektimi i vijës rregullative dhe ndërtimore



Mungesa e parkingjeve



Projektimi i dobët



Shfrytezimi maksimal i parcelës



Mos rrespektimi i PZHU



Ndotja e ajrit.

 Ndotja akustike
 Mos rrespektimi i standarteve ndërtimore
 Mos shfrytezimi i enregjisë solare dhe të ripërtrishme


Mosmbulimi i plotë me ngrohje nga ngrohtorja e qytetit



Mostrajtimi i mbeturinave
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4. ANALIZAT E LOKACIONIT
4.1.1 Koncepti urbanistik
Në bazë të Planit rregullativ dhe zhvillimor të komunës së Prishtinës, kjo lagje është parashikuar
të ketë ndertesa kolektive shumëbanesor më afarizëm dhe zona rekeracioni. Duke u nisur nga
koncepti i planit rregullativ, kjo pjesë është kryesisht banesa kolektive P+5 deri P+8. Në
gjendjen ekzistuse lokacioni është hapësirë e gjelbertë. Projekti është bllok urban për 3000
banorë në të, përfshihet një shkollë fillore, një kopshtë fëmijeve, hapësirë rekreacioni dhe
ndërtesa, për banim dhe afarizëm.
Qëllimi është që projekti të korrspondojë më zonën, dhe njëkohësishtë një ide për të ardhmën e
lagjës në fjalë, duke i siguruar një ambient më cilesor dhe sipas normave të një qyteti modern,
duke respektuar si vijen rregullative ashtu edhe vijen ndertimore.

4.1.2 Planifikimi urban
Planifikimi urban harton vendbanime, nga qytetet më të vogla në qytetet më të mëdha.
Urbanizmi, qyteti dhe planifikimi i qytetit është integrimi i disiplinave të planifikimit të
përdorimit të tokës dhe planifikimit të transportit, për të eksploruar një gamë shumë të gjerë të
aspekteve të mjediseve të ndërtuara dhe sociale të komunave dhe komuniteteve të urbanizuara.
Planifikimi urban është një proces teknik dhe politik i lidhur me zhvillimin dhe përdorimin e
tokës, lejen e planifikimit, mbrojtjen dhe përdorimin e mjedisit, mirëqenien publike dhe hartimin
e mjedisit urban, duke përfshirë ajrin, ujin dhe infrastrukturën që kalon brenda dhe jashtë zonave
urbane, të tilla si transporti, komunikacioni dhe rrjetet e shpërndarjes.
Planifikimi urban udhëzon zhvillimin e rregullt në zonat urbane, periferike dhe rurale. Edhe pse
kryesisht ka të bëjë me planifikimin e vendbanimeve dhe komuniteteve, planifikimi urban është
gjithashtu përgjegjës për planifikimin dhe zhvillimin e shfrytëzimit të ujit dhe resurseve, tokën
rurale dhe bujqësore, parqet dhe zonat e ruajtura me rëndësi mjedisore natyrore. Praktikuesit e
planifikimit urbanë kanë të bëjnë me hulumtimin dhe analizën, mendimin strategjik, arkitekturën,
dizajnin urban, konsultimin publik, rekomandimet e politikave, zbatimin dhe menaxhimin.
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Planifikuesit urbanë punojnë me fushat e ndërlidhura të arkitekturës, arkitekturës së peizazhit,
inxhinierisë civile dhe administratës publike për të arritur qëllime strategjike, politike dhe të
qëndrueshmërisë. Sot planifikimi urban është një disiplinë e veçantë, e pavarur profesionale.
Disiplina është kategoria më e gjerë që përfshin nën-fusha të ndryshme të tilla si planifikimi i
përdorimit të tokës, zonimi, zhvillimi ekonomik, planifikimi i mjedisit dhe planifikimi i
transportit.

4.2 Pozicinimi i lokacionit
Lokacioni gjendet në lagjen Mati 1 në zonën qendrore të lagjes ka lidhje në rrugen C.
Lokacioni ka terrenin me pjertesi 1 - 2 % i përshtatshëm për ndërtim sipas planit rregullativ.
Parcela i plotëson kushtet për ndërtim sipas planit rregullativ të komunës së Prishtines.
Lokacioni është 95% i lirë por në disa anë është edhe i banushem me banim individual P+1-P +2.
Lokacioni i përzgjedhur ka rreth 6 hektar tokë për ndertim për qellime të ndryshme, sipas plani
rregullativ urban lejohet ndertimi për zonen A prej katit IV deri VIII dhe për zonën F prej katit
IV deri VIII. Mati 1 është i vendosur në pjesën jug-lindore të Prishtinës.
Projektit nё fjalë i ёshtё bёrë njё analiz e thell nё vendosjen e nderteseve nё nje lokacion nё
harmoni me ndertesat për rreth lokacionit. Rёndёsi e veqantё i ёshtё kushtuar edhe funksionit nё
harmoni me arkitekturën e jashtme dhe me orientim nga Veriu. Funksioni ёshtё bazuar nё
kёrkesat e anketusve/qytetarve, por duke mos i tejkalu normat dhe standartet e ndёrtimit. Pra,
vendosja e ndertesave është paraparë të jetë e larguar min 7 metra nga rruga duke respektuar
vijën rregullative dhe 10 metra nga vija ndertimore. për ketë zona të qytetit. Ndertesa ёshtё
vendosur nё anёn veri - jug tё parcelles në menyrë të qasjes më të lehtë në lokacion pasi ndodhet
rruga kryesore.
Janë vetëm dy prej rrugëve të cilat kalojnë përgjatë gjithë zonës, rruga C në veri dhe Muharrem
Fejza në jug. Në Planin Strategjik, janë parashikuar disa rrugë kryesore përreth dhe në vet zonën.
Unaza e brendshme është planifikuar që të krijoj një rreth në lindje të Matit.
Plani Strategjik identifikon zonën e “Mati-it” pjesërisht si “zonë me përmbajtje mikse urbane dhe
kryesisht zonë banimi“. Në përputhje me Ligjin mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës, PUR
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për zonën e “Mati-it” vendos rregullat mbi ndërtimin e objekteve dhe strukturave tjera fizike si
dhe rregullat për shfrytëzimin e tyre.
Kjo zonë gjithashtu duhet të pajiset me infrastrukturë sociale, siç janë: ekonomit familjare,
çerdhet, shkollat, hapësira për sport dhe rekreacion dhe hapësira të gjelbëra.
Etazhiteti i ndertesave është përcaktuar sipas zonës në të cilën ndodhet lokacioni, duke
respektuar parametrat ndërtimorë të indeksit të shfrytëzimit të dyshemesë (ISD) dhe indeksit të
shputës së parcelës (ISHP).
Etazhiteti paraqet shfrytesimin e hapësirës më racionale në kontekst më lokacionin. Ndertesa ka
etazhitet më të ulet B+P+1 për shkollë edhe çerdhe ndërsa më të lartë për ndertesa
shumëbanesore më afarisëm B+P+8.

Foto.2. Lokacioni i perzgjidher. (Burimi; nga plani rrugullativ urban Mati 1)

4.2.1 Idea e planifikimit
Ideja për këtë projekt është të ofroj një cilësi jetësore për banoret, zbatimin e rregullave urbane të
ndertimit sipas plani zhvillimore kumunal dhe planeve të ngjajshme në botë. Ky bllok urban
parashihet të projektohet për 3000 banorё, me rrethe 600 njësi të banimit, në bazë të numrit të
banoreve parashihet edhe anketen me qytetarët të asaj zone.
Duke u bazuare nё anketat me banorët nevojat e qytetarve janё të ketë një kopsht për fёmijët
(çerdhe) për 140 femijё, një shkollë pёr 210 nxënës, një minpark, fushë sportive, njё shesh apo
shetitore edhe parashikimi për ndertesa kolektive mё afarizëm. Po ashtu ky punim ka për qëllim
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të jap një kontribut në kontekst të vendojses sё nje arkitekture moderne, si forma urbane me
karakterizohet nga; nderlidhjet, kufijte, rrjeti i rrugeve, modeli dhe forma e bllokut urban,
distancat, lijnjat e ndertesave, vazhdimesisa e fasadave ballore forma dhe madhesia e lokacionit,
orientimi i ndertesave dhe pozicioni i tyre në lokacion, shikueshmeria dhe hijezimi, dendësia,
nyjat, pamjet, relacioni me topografinë, korridoret dhe prapavija e ambientit natyror. Standardet
për hapësiren e hapur; tipologjia, forma, qasja, peizazhi gjelbrimi dhe definimi.
Modelet e hapësirës së hapur; topologjia, raportet mbyllese, forma e planifikimit, lidhjet,
shfrytezimi dhe organizimi. Arkitektura e përdorur është arkitektura moderne e ndertesat do të
kenё fasada të ndryshme të stilit modern arkitektura do ti pёrshtatet edhe arkitekture sё
lokacionit, forma e ndertesave do të jetë e ndryshme varsisht nga destinacioni.
Forma e ndertesё kopshtit pёr fёmijёt (çerdhe) ka formen e “Puzzle” (Fotografi qё bashkohen)
janё vegla pёr femijet qё zhvillon intelegjencёn pёr fëmijёt kjo formё ёshtё pёrzgjedhur pasi
edhe ndertesa ka destimim pёr fёmjët.

Foto.3. Ide tё projeketit. (Burimi; Foto nga Hulumtusi)

Forma e ndertesё sё shkollёs ka formё tё 8 kёndeshme kjo ide edhe nga forma gjeometrike
pёrbёhet nga llojshmeria e ngjyrave nё fasadё. Ndёrsa forma e ndertesave kolektive mё afarizёm
pёrbёhet nga forma kodrinore.

4.2.2 Arkitektura e ndertesave
Arkitekturёs i ёshtё bё një analizё dhe studim i veçantё nё menyrё qё paraprakisht tё kёtё
karakter pёr tu pёrshtaur me ndertesat pёr rreth dhe tё ju pёrshtatet sa ma mirё kushteve tё
banimit edhe punës sa më tё lehtë dhe sa mё tё shpejtë, tё ketё hapёsira pёr qarkullime të
mjashtueshme tё ketё parking pёr veturat, hapësira të gjelbrta dhe hapësirë për fёmijë, tё ketё
gjelbrime tё mjaftushёm.
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Rёndësi tё veçant i është kushtuar fasadave tё ndertimit tё jashtёm nё menyrё qё ndertesat tё ketё
pamje sa mё tё mirё. Pas disa analizave tё ndryshem, kryesisht arkitektura ёshtё modern, dhe nga
gjitha skicat qё janë punura është ardhë nё pёrfundim qё ndërtesat nё fjalë ta kenë kёte form
arkitektonikë.
Arkitektura moderne ose arkitektura moderniste është një term i aplikuar për një grup stilesh
arkitekturore që u shfaqën në gjysmën e parë të shekullit të 20-të dhe u bë dominues pas Luftës
së Dytë Botërore. U bazua në teknologjitë e reja të ndërtimit, veçanërisht në përdorimin e qelqit,
çelikut dhe betonit të armuar; Dhe mё një refuzim të arkitekturës tradicionale neoklasike.
Arkitektura moderne lindi si një rebelim ndaj arkitekturës klasike të tepruara dhe stilit të
vjetëruar të klasicizmit të vonshëm. Stili modern hidhte poshtë zbukurimet dhe ndiqte linja të
qarta dhe të pastra. Baza e këtij stili ishin parimet 3-F "Form Follows Function" (Forma ndjek
funksionin). Krijuesit e arkitekturës moderne përdorën teknika dhe materiale të reja të ndërtimit
dhe bënë kështu revolucion në konceptin e së bukurës dhe në jetën metropolitane.
Arkitektura moderne vazhdoi të ishte stili arkitektonik dominues për ndërtesat institucionale dhe
të korporatave në vitet 1980, kur u sfidua nga Postmodernizmi, dhe më pas nga "Neomodernizmi" dhe shkolla të tjera që gradualisht e zёvendësuan atë.
Ndër lëvizjet e para "moderne" konsiderohen Jugendstil në Gjermani apo Art Nouveau siç quhej
në Francë. Si përfaqësues të tyre mund të përmenden Antonio Gaudí, dhe Charles Rennie
Mackintosh. Çasti vendimtar për arkitekturën moderne ishte në vitin 1901, kur u organizua në
Darmstadt një ekspozitë me pjesëmarrjen e Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter
Gropius dhe Peter Behrens, të cilët janë baballarët e këtij stili.
Në këtë ekspozitë u hodhën themelet e stilit që dominoi arkitekturën dhe artin në gjashtëdhjetë
vitet e ardhshme. Promotore kryesore e arkitekturës dhe artit modern ishte shkolla Bauhaus, në
atë kohë shkolla më e famshme e artit dhe e ndërtimit. Themelues dhe drejtor
i Bauhaus ishte Walter Gropius, i cili së bashku me Mies van der Rohe përgjigjej për
arkitekturën.21

21

Anne, Bony. 2011. L'Architecture Moderne. Paris: Larousse.
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4.3 Madhesia dhe destimimi
4.3.1 Shfrytëzimi i tokës sipas PZHU
Bazuar në informatat (raportet) nga plani rrugullativ Mati 1, dhe plani zhvillimorë urban
shfrytëzimi i tokës në zonën urbane të Prishtinës është paraqitur në grafikun dhe hartën në vijim:
Tabela 4. Densitetit i shfrytëzimit të tokës ndërtimore.

(Burimi; Plani rregullativ Urban Mati 1.)
Shfrytëzimi i tokës (destinimi i sipërfaqeve) ndahet në këto katër kategori:
I. Sipërfaqet e ndërtimit
II. Sipërfaqet specifike
III. Sipërfaqet e gjelbërta
IV. Sipëfaqet e transportit
I. Sipërfaqet e ndërtimit
Sipërfaqja ndërtimore përbëhet nga:
1. Banimi i përzier
2. Hapësira qëndrore
3. Hapësira të lire për shumë qellime


Sipërfaqja e ndërtuar: është 6 Ha (60.000 m2) ose 40% të sipërfaqes është ndertimore.



Zona e banimit ka totali 180000 m2, shputa e ndertesave 10317.75 m2 është banim
shumëbanesor pjesërtisht më afarizëm.
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Zona Ekonomike; zë një sipërfaqe 7603.35 m2. të sipërfaqes së ndërtuar, karakterizohet
me dominim të ekonomive familjare.



Institucionet e arsimit zënë një sipërfaqe prej 2714.25 m2 të sipërfaqës së ndërtuar



Institucionet e parashkollore zënë një sipërfaqe prej 1629.40 m2 të sipërfaqës së
ndërtuar



Sport dhe rekreacion 2265 m2 të sipërfaqës



Sipërfaqet e transportit dhe trafikut zënë sipërfaqe 24659.60m2 të sipërfaqës pjesa
dermuse jashtë lokacionit për ndertim



Sheshi dhe hapësirat gjelbëruse zënë 22757.65 m2 të sipërfaqës22

4.3.2 Përllogaritja e Sipërfaqes në madhësisë se lokacionit
1. ST-Sipërfaqe totale 6 hektar / 60000 m2
2. 6. ha * 500 banor/ = 3000 banor
3. SPNT-Siperfaqja e pergjithshme e ndertimore e territorit
ISPN – Indeksi i siperfaqes se pergjithshme ndertimore 3
SPNT=ST*ISTN = 60000 * 3 = 180000 m2
4. SNU-Siperfaqja e ngastres urbane SUN=ST-Hapesirat dhe infrastruktura publike
60000-1859.81=41409.19 m2
5. SNNU-Siperfaqja ndertimore e ngastres urbane SNNU=SUN*ISPN
41409.19*3=124227.57 m2
6. SPNNU-Siperfaqja ndertimore e ngastres urbane. SPNNU=SNNU (Hapesirat dhe
infrastruktura publike) *ISPN = 124227.57+1859.81*3= 428455.14 m2
7. ISHP-Indeksi i shfrytezimit të parceles 40 %. SN- Siperfaqja Ndertimore
SN=SUN*ISHP

41409.19*0.40= 16563.676 m2

8. Etazhiteti E - E=SPNNU/SN= 428455.14/41409.19 = 10.3468

22

Komuna e Prishtinës. 2006. Plani rregullativë MATI 1. Shfrytëzimi i tokës, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.
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4.4 Topografia, gjeografia
Qyteti i Prishtinës shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 7768.8ha.
Prishtina ka shtrirje në gjerësi gjeografike prej 42o40´00´´ dhe gjatësi prej 21o20´15´´, me pozitë
qendrore në Gadishullin Ballkanik.
Relievin e Prishtinës e përbëjnë terrenet e ngritura me lartësi mbidetare prej 535- 730m. Qyteti
rrethohet prej shpatijeve në të tri anet, duke krijuar një situatë topografike amfiteatrale. Në veri
dhe në lindje, pylli i Gërmisë arrin lartësinë prej 1100 m. Në perendim, Prishtina kufizohet me
shpatijet e Arbërisë (ish-Dragodanit), në veri me kodren e Pozderkes, ne lindje me pyllin e
Gërmisë duke vazhduar me tej me vargun e Bjeshkës së Butovcit (malet e Prugovcit dhe
Grashtices), dhe ne jug e juglindje me Veterniku dhe me vendbanimin e Matit.

4.5 Ndikimi kushteve urbane
Detyra kryesore e planerëve urbanë për plotesimin e nevojave universale të njerezve për jetë dhe
punë, me funksione identike, implementohet në njësinë themelore urbane – vendbanimin.
Në njësinë e vendbanimit funksionet urbane janë të ndërlidhura mes veti dhe funksionojnë si
tërësi, ato mund të jenë të kompletuara pra të pjesshme dhe nga kjo varet edhe llojet, madhësia
dhe karakteri i vendbanimit.
Kushtet e vendbanimi mund të jetë si një njësi urbane më e vogël, e veçuar apo edhe i përket
funksioneve që mund të ofrohen brenda vendbanimit për komunitetin që jeton aty.
Karakteristikat kreysore të kushteve të vendbanimit si njësi e veçantë urbane janë;


Madhësia – varet nga numri dhe dëndesia e popullsisë, dhe në bazë të kësaj, zhvillohet
banimi, shkollimi, shëndetësia.



Kufjtë – e definojnë siperfaqën e vendbanimit. Mund të përkufizohet në menyra të ndryshme
si; element artificiale (rrugë arteriale, bllok i ndërtesave.) apo elemente natyrore (lumenjë,
kodra,).



Hapësirat e hapura – përbëhen nga parqet e vogla dhe hapësirat rekreative në bazë të
nevojave të vendbanimeve të veçanta.
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Pozita e institucioneve shoqërore; shkolla, administratë, kultura, preferohet të jenë në
pozitë të përbashkët hapësinore, për të lehtësuar qasjen në sa me shumë sherbime në një
vend.



Dyqanet, lokalet e tjera afariste, për të plotesuar kërkesat e qytetarve për furnizime, në bazë
të kërkesave nga jeta e përditshme, të jenë të orientuara rreth udhëkryqeve apo në vende të
përbashkëta, më mundësi shfrytëzimi edhe nga vendbanimet fqinje.

Si ndikon numri i populsisë në planifikimin e vendbanimit. Detyra nësë bëhet fjalë për 3000
banorë, atëherë analiza duhet të bazohet në;


Përcaktimin e numrit të familjeve. Nesë marrim mesataren e numrit të anetareve për një
familje është në 5 anëtarë, nga kjo rrjedhe se do të kemi 600 familje.



Për këto 600 familje duhet ta analizohen nevojat për banim, pra nevojiten 600 njësi banesa, të
cilat mund të organizohen në struktura të ndryshme të njësive të banimi (individuale apo
kolektive).



Duhet të përcaktohet strukturat e përafërta e anëtarëve të familjës dhe në bazë të kësaj, të
propozohen shërbimet publike dhe shoqërore (njësitë dhe kapaciteti i tyre), që mund të
ofrohen në vendbanim (shkollimi, trafiku dhe transproti, shëndetësia, kultura, administrata,
komerciale).



Në bazë të numrit të popullsisë duhet të përcaktohen edhe madhësia e dhe llojet e njësive të
hapesirave të hapura.



Në bazë të numrit të popullsisë përcaktohet edhe dendësia në vendbanim, si dhe etazhiteti i
ndërtesave.



Po ashtu, në bazë të trendeve të rritjës së popullsisë, duhet të parashikohet edhe hapësira e
nevojshme për zhvillim shtesë për periudhën e caktuar kohore.

Me plane rregulluese urbane caktohen detajet e një blloku në kuotim të rregullimit urbanistik
detal, por jo dhe nivelit të ndërtimit. Infrastruktura do të ofrohet vetëm për zonat e caktuara për
ndërtim, në zonat ku planet rregulluese nuk janë hartuar duhet të bëhet një hulumtim dhe pastaj
të bëhet furnizimi më infrastrukturë teknike.
Në zonat ku ndërtimi është i lejuar, kushtet në lokacion duhet të adresojnë:
(a) formën dhe madhësinë e vendodhjes zhvillimore;
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(b) shfrytëzueshmërinë e tokës apo shfrytëzimin e autorizuar për ngastër;
(c) rregullativat e ndërtimit dhe distancën midis objekteve në ngastër;
(d) rregullativat për lidhjen e objekteve me infrastrukturën kryesore;
(e) masat për mbrojtje të mjedisit dhe mbrojtjen e vendeve të trashëgimisë natyrore dhe
kulturore;
(f) përgaditja e vendit/lokacionit si p.sh: largimi i ndërtesave ekzistuese dhe rehabilitimi i tokës,
hulumtime gjeologjike dhe mekanikës së dherave.
Rregulativat për mjedisin hapësinor (vleresimi social mjedisor) duhet të aplikohen sa herë që
shfaqet ndonjë ndërtues për:


Realizimin e një ndërtimi të ri



Realizimin e një projekti të ri me ndikim të madhë në mjedisë dhe shoqëri



Planin e rekonstruktimit të një ndërtese ekzistuese gjatë të cilit plani i saj ka ndryshuar.



Planin e ndërtimit në zonat e zbrazëta pranë ndërtesave ekzistuese, duke menduar në rrethinë,
ndërtesat fqinje, tipologjisë



Përfundimit të një projekti të gjerë apo kryerjen e punëve në ndërtesë.



Përfundimin e rekonstruktimit të një ndërtese ekzistuese gjatë të cilit plani i saj ka
ndryshuar.23

4.6 Kushtet natyrore dhe klimatike
Rajoni i Prishtinës ka pozitën qendrore të rrafshit të Kosovës. Ajo kufizohet: në veri me
komunën e Podujevës, në verilindje me Republikën e Serbisë, në lindje me komunën e Dardanës
(Kamenicës), në juglindje me komunën e Artanës (ish-Novobërda) dhe Graqanicës, në jug me
komunën e Lipjanit dhe në perëndim me Fushë-Kosovën dhe Kastriotin (ish-Obiliqin).
Pozita gjeografike e territorit të komunës së Prishtinës është e hapur kah veriu dhe jugu në
rrafshin e Kosovës, pastaj pyjet e ulëta dhe të mesme të cilat ngrihen në lindje të territoreve në
vendbanimet e komunës.

23

Komuna e Prishtinës. 2012. Plani Zhvillimorë Urban 2013-2023. Historiku i Komunës , Prishtinë : Komuna e Pristinës.
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Lumenjtë dhe liqenet

Lumenjtë kryesor që e përshkojnë territorin e komunës së Prishtinës janë: Prishtevka, Vellusha
dhe Graçanka. Në një pjesë të territorit të komunës kalon edhe lumi Llap. Në territorin e
komunës gjendet Liqeni i Badocit dhe një pjesë e Liqenit të Batllavës.


Pyje

Rajoni i komunës përkufizohet me pyje dhe shkurre, që përfshin sipërfaqen prej 6216ha e 58 ari
në sektorin shtetëror dhe 18909 ha e 19 ari në sektorin privat, apo gjithsej 25125 ha e78 ari.


Karakteristikat tjera gjeografike-klimatike
-

Reliefi

Reliefin e Prishtinës e karakterizojnë kurorat malore, të zhvilluara përreth rrafshit të Kosovës dhe
territori fushor. Prishtina ka lartësi mbidetare maksimale 1212m dhe me të ulëtën 515m.
-

Klima

Duke pasur parasysh shkallën e caktuar të kontinentalitetit kushtëzohet regjimi kalimtar mes
klimës mesatare – kontinentale dhe të asaj mesdhetare, me disa specifika të cilat manifestohen si
elemente të klimës subhumide, humide dhe mikrotermale. Në saje të dhënave meteorologjike dhe
klimatologjike 80-vjeçare, komuna e Prishtinës karakterizohet me luhatje të vlerave të
temperaturës minimale dhe maksimale në kufijtë normal të gjerësisë dhe gjatësisë gjeografike në
të cilat shtrihet. Vlera mesatare vjetore e këtyre parametrave, sipas Institutit Hidrometeorologjik
të Kosovës, luhatet nga 10.2 deri në 10.4 gradë celsius. Temperatura minimale ekstreme arrin
deri në -26 gradë celsius dhe ajo maksimale deri në 37.4 gradë celsius.
Lagështia relative mesatare e ajrit në komunën e Prishtinës, sipas IHMK-së, gjatë vitit është
72.5%, e cila nuk konsiderohet vlerë e lartë dhe është më e madhe nga sezoni i verës në atë të
dimrit (për 15.6%) sesa zvogëlimi nga sezoni i dimrit në atë të verës (për 2.9%), me thatësinë më
të madhe në muajin gusht (58.5%) dhe me lagështinë më të madhe në janar (83.4%).
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Komuna e Prishtinës, sipas të dhënave IHMK, i takon rajonit me sasi më të vogël mesatare të të
reshurave në Kosovë, vetëm me 582-650 mm për metër katror (m2). Elementet e lartcekura
ndikojnë në drejtimin e fryrjes së erërave (rrymës ajrore), e që më e theksuara është era
verilindore, me shpejtësi mesatare 1.1 deri 1.7 m/sek, ndërsa shtypja atmosferike mesatare
vjetore është 947.5 milibar.


Ditet me diell:

Ditët me diell zgjasin rreth 44 % prej ditëve të mundëshme që është një vlerë e lartë. Mesatarisht
numri i ditëve me diell mbi 9 orë në Prishtinë është 90 ditë gjatë vitit, e mbi 1200m. lartësi mbi
detare ka 112ditë. Në Prishtinë nuk ka ditë me temperatur të mesme ditore më të ultë se -15º C.
ose me të lartë se +37.4º C.


Reshjet:

Sasia mesatare vjetore e reshjeve në teritorin e Komunës së Prishtinës levizë prej 32.1 gjerë35.6
l/m, mesatarisht, gjatë vitit ka 126 ditë me të reshura, më së paku të reshura ka gjatë muajt
korrik, gusht dhe shtator 6-8 ditë, kurse sasia më e madhe është gjatë gjysmës së ftoht të vitit. Në
Komunën e Prishtinës, pos të reshurave në formë të shiut, ato paraqiten shpesh edhe në formë të
bores prej nëntorit deri në prill e mund të jenë edhe në tetor e maj, mesatarisht në Komunën e
Prishtinës janë 39 ditë me mbulesë bore 10 cm. Mbi 10 cm. borë ka 22 ditë. 20cm. e më tepër
bore ka 6 ditë.24


Diagramet e erave në periudha një vjeqare.

Duke u bazuar në të dhëna metereologjike të marra nga stacioni meteorologjik në Prishtinë, era
dominuese është ajo që fryen nga drejtimi Veriperendim-Juglindje,

Fig 30. Drejtimi dhe shpejtësia e erës në Prishtinë (Burim: Plani zhvillimore urban 2013-2023)

24

Komuna e Prishtinës. 2011. Plani i mbrojtjes nga zjarri për Komunën e Prishtinës. Kushtet Natyrore, Prishtinë: Komuna e
Prishtinës.
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Fig 31. Trendafili i erës për tërë vitin në Prishtinë (Burim: Plani zhvillimore urban 2013-2023)

4.6.1 Resurset ujrat të nevojshem për Prishtinës
Pasuria e një shteti çmohet edhe për nga pasuritë ujore. Ujërat në Kosovë shfrytëzohen për pije,
për furnizim të industrisë, ujitje, rekreacion etj. Kosova bën pjesë në rajonet me sasira të
limituara të resurseve ujore me rreth 1600m³/b.25 Dendësia e madhe e popullsisë dhe
vendbanimeve, rritja e qendrave urbane, shfrytëzimi i ujit nga sektorët ekonomikë, shtimi natyror
i popullsisë kushtëzojnë nevojën e menaxhimit të veçantë të resurseve ujore në Kosovë.
Liqeni i Badovcit dhe ai i Batllavës shërbejnë për furnizim me ujë të pijshëm të Prishtinës dhe
vendbanimeve përreth, si dhe për furnizim me ujë teknik të objekteve industriale. Prishtina eshte
një ndër komunat me mungesën më të madhë të ujit në Kosovë.25

Fig 32. Konsumi i ujit në qytetet e Kosovës (Burimi; Plani urban komunal 2011)
25

R Pllana. 1995. Gjografia e Kosovës. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës.

76



Cilësia e Ajrit

Deri në vitin 2010, cilësia e ajrit në qytetin e Prishtinës, është vlerësuar vizuelisht, përmes
shqisave të fymëmarrjës apo përmes disa matjeve të pakta të parametrave që duhet të
monitorohen. Që nga viti 2008 deri në vitin 2012 MMPH përmes investimeve direkte nga
buxheti i saj dhe ndihmave nga Komisioni Evropian, Prishtina sot ka një sistem relativisht të
kënaqshëm të monitorimit të cilësisës së ajrit. Prishtina ka plotësuar një ndër kriteret për stacione
të tillla, por jo edhe numrin e parametrave që kërkohen nga BE dhe Organizata Botërore e
Shëndetësisë.
Tani monitorohen 5 parametra, ndërkohe qe BE kërkon matjen e së paku 12 parametrave, ndër të
cilët edhe benzeni, metaletlet e rënda etj. Në Prishtinë, përmes dy stacioneve monitoruese
monitorohen këta parametra: NOx, SO2, PM10/PM2.5, ozoni dhe CO. Kontribuesit më të
mëdhenjë të ndotjes së ajrit janë burimet statike dhe ato të lëvizshme.

4.7 Rrethina urbane dhe arkitektonike
Strukturë e qartë dhe e përshtatshme duhet të arrihet me instrumentin e PRRU –së dhe PZHU.
Ndërtimi në zonat e zbrazëta pranë ndërtesave ekzistuese në principë duhet ti respektojë
rrethinën urbane dhe të jetë i lidhur me ndërtesat fqinje në të njejtën vijë ndërtimore, duke
respektuar poashtu tipologjinë, lartësinë, madhësinë dhe densitetin e përcaktuar sipas konceptit
zhvillimor të PZHU-së Zonat e reja të ndërtimit duhet të dizajnohen në atë mënyrë që të
mbështesin dhe avansojnë karakterin ekzistues të rrethinës.26
Ligji mbi Planifikimin Hapësinor në nivelin komunal përcaktojnë tre nivele të planit: Plani
Zhvillimor Komunal (PZhK), Plani Zhvillimor Urban (PZhU) dhe Planet Rregulluese Urbane
(PRrU). Plani Zhvillimor Komunal përfshinë një plan për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale
dhe prandaj PZhK-ja është dokumenti udhëzues për zhvillimin e të gjithë territorit. PZhU-ja në
hartim do të përcaktojë kushtet e zhvillimit urban për zonat urbane dhe Planet Rregulluese
Urbane do të përcaktojnë kushtet për hapësirën rregulluese si dhe rregullat për vendndodhjen e
banesave në tokën e zonës urbane.

26

Komuna e Prishtinës. 2008. Plani strategjik i Prishitnës 2008-2013. Pozita gjeografike, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.
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Zhvillimi në zonën e lagjës Mati 1, duhet të jetë me densitet të lart në përkrahje të aktiviteteve,
përderisa duke patur parasysh gjendjen ekzistuese të rrethinës përfshirë edhe pejsazh të
përshtatshme duhet të fiksohen përbrenda planeve rregulluese dhe palni zhvillimor. Në këto
vendbanime, procesi i zhvillimit të tokës ka qenë i ndertuar me banim individual, por sipas planit
zhvillimore parashihet të jetë ndertesa kolektive me afarizëm.

4.7.1 Ndërtesat joformale
Natyra dhe mënyra e krijimit të vendbanimeve joformale në lagjen Mati 1 ka diktuar që të
zgjedhen në pesë (5) elementet përcaktuese të vendbanimeve joformale janë prezente:
1. Ndërtimet paleje edhe të egra
2. Zotërimi joformal ose jo i sigurtë i pronësisë
3. Qasje joadekuate ose privim nga shërbimet elementare
4. Pjesëmarrje joadekuate ose mospjesëmarrje në qeverisje
5. Rrezikshmëria deri në diskriminim
Mungesa e shërbimeve dhe mundësitë e vogla të Komunës për t’i përmirësuar ato, e ulë
motivimin e qytetarëve për të qenë pjesëmarrës në qeverisje dhe në artikulimin e nevojave dhe
kërkesave për rregullimin urban të lagjeve.
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5. DETYRA PROJEKTUSE
5.1 Karakteristikat arkitektonike – Të bllokut urban
Këto karakteristika ndikojnë në morfologjinë e bllokut, e cila në këtë rast bazohet në mënyren e
ndërtimit, formen, volumin dhe arkitekturen e ndërtimeve. Gjithashtu, tipologjia e ndertimeve,
etazhiteti, formësimi i tyre, pamja, materializimi, tekstura, ngjyrat, siluet; janë treguës bazikë për
vlerat arkitektonike të bllokut urbanistik.

5.1.1 Përmbedhja e ndertesave kolektive
Secila ndërtesë ka formën e vet fizike, volumin dhe hapesirën e brendshme që shfrytëzohet, si
dhe fasadat (pamjet e jashtme). Ndertesat me përmbajtjen e tyre janë caqe të lëvizjës se banoreve
në secilin vendbanim, më qellim të plotesimit të nevojave të ndryshme të tyrë. Kjo lëvizje
realizohet përmes hapësirave të trafikut, mjeteve transportuese, ashensorëve apo ecjës (levizjës
më kembë).
Rëndësia përveç nga funksioni i ndertesës, varet edhe nga numri i njerëzve që shfrytëzojnë atë.
Ndërtesat për nga destinimi ndahen në ndertesa të; banimit, shoqërore, dhe ekonomike. Në ditet e
sotme me shumë ndërtohen ndërtesa shumëfunksionale, të cilat funksione ndahen në kuadër të
ndërtesës në drejtimin horizontal (llamellave) apo në drejtimin vertikal (etazheve). Numri më i
madhë i ndërtesave janë ndertesat e kolektive. Për ketë llojë të ndërtesave kanë nevojë të gjitha
kategoritë e shoqërisë njerëzore.
Jane ndertuar 600 njesi banimi të ndara sipas kësaj strukture;


100 njësi me 1 dhoma të fjetjës, për 2 persona, banesë;



100 njësi me 1 dhoma të fjetjës, për 3 persona, banesë;



100 njësi me 2 dhoma të fjetjës, për 3 persona, banesë;



100 njësi me 2 dhoma të fjetjës, për 3 persona, banesë;



100 njësi me 3 dhoma të fjetjës, për 4 persona, banesë;



100 njësi me 3 dhoma të fjetjës, për 5 persona, banesë;

Dëndesia në vendbanim është 600 njësi banimi për 6 hektarë apo 500 banorë për hektare.
Karaktersitika të tjera urbane janë edhe gjelberim dhe lidhjet e mira të trafikut, si dhe parkingjet
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e mjaftushme në raport me numrin e njësive të banimit. Ekzistenca e funksioneve të tjera të
përqendruara rreth zonës së banimit e ngrit kualitetin e jetës për banorët. Disa nga ndërtesat
arkitektonike, të cilat para se gjithashë duhet të jenë funksionale, mund të jenë të formësuara në
menyrë specifike duke u shënderruar në simbolike dhe element kryesor i orientimit në hapësiren
e vendbanimit të caktuar. Zakonisht nga fasada e ndërtesës u dergohet porosia kalimtareve se
ç’farë përmbajtjeje të brendshme ka ndërtesa, si dhe fuqinë/rëndesinë e pronësisë, qoftë ai privat
apo publik.

5.2 Detyra projektues
Për të funksionuar në menyrë të mirëfilltë, zona urbane duhet të ketë së paku pesë (5) funksionet
kryesore urbane; banimin, punen, gjelberimin, sporti dhe rekreacionin, trafikun dhe qendrën.

5.2.1 Banimi (Ndertesat Kolektive)
Ndërtesat për funksion kryesor e kanë banimin, edhe pse kohëve të fundit ndërtesat gjithnjë e më
shumë projektohen si shumëfunksionale. Distanca mes ndertesave është proporcionale më
lartësinë dhe mund të jetë nga 1.3 H – 1.5 H (H-lartësia e ndërtesës). Po ashtu duhet të dihet se
banimi ka ndikim direkt në dendësinë e popullsisë në zonë urbane, varesisht së si është i
organizuar (si banim kolektive apo si banim individual). Përmes organizemit të llojit të banimit
në menyrë adekuate, po ashtu mund të evitohet edhe dallimi sociale i banoreve të zonës urbane.
Në lokacionin e planifikuar parashihet që të ketë ndërtesa shumëbanesore me afarizëm në vargë,
të parapara që të jenë në funksion me rrethinën e lokacionit.

Fig 33. Paraqitja e formës së ndertesave. (Burimi: Hulumtus )
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5.2.2 Qasja
Deri në ç’farë mase distanca duhet të jetë ndonjë elemente i caktuar urban paraqet largësinë e atij
elementi në relacion me vendbanimin apo me funksionet e tjera; ndërtesat apo sipërfaqet e
caktuara. Largësia mund të definohet edhe në varesi të saj së për sa kohë dhe ç’farë mënyre të
trafikut mundet të arrihet deri të elementi i caktuar urban (trafiku rrugor, këmbesor, ciklistik).
Kjo mund të përcaktohet se me ç’farë mjeti, në ç’farë linje dhe ç’farë kohe mund të arrihet me
shpejt, më lehtë dhe më saktë te destinacioni. Ndërlidhja e elementeve urban ndikon në kualitetin
e qasjes.27


Krijimi dhe sigurimi i hapësirave publike me cilësi të lartë

Sasia dhe cilësia e hapësirave publike luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e kushteve të
jetesës së popullsisë urbane. Cilësia dhe estetika e ambientit të ndërtuar dhe hapësirave publike
janë faktorë të rëndësishëm për atraktivitetin e një lagjeje.
Hapësira publike tërheqëse që funksionojnë mirë dhe një mjedis në përgjithësi estetik mund të
jenë simbolë të një qyteti dhe të jetuarit së bashku. Kjo i jep popullit ndjenjën e pronësisë së këtij
qyteti. Idealja do të ishte që hapësirat publike të jenë shumë funksionale, miqësore për më të
moshuarit dhe të mund të akomodojnë fëmijët, si dhe të jenë vend takimi dhe po ashtu ti
shërbejnë funksioneve specifike.
Qasja në këmbë/e Hapësirave publike – Qasja nëpër apo për në hapësirat publike duhet të
sigurohet të jetë për këmbësorë dhe biciklist. Kjo do të mundësohej më hartimin dhe zbatimin e
projektit për lidhjen e hapësirave publike.
Kjo iniciativë do të kontribonte në rritjen e cilësisë së jetës, hapësirave të gjelbërta dhe të lira e të
hapura në lagje, rritjes së shëndetit publik në qytet, krijimit të kushteve për ecje të pandalur të
qytetareve, prose për më tepër për te rinje.

27

Beqaj, Binak. 2015. Zhvillimi Urban planifikimi dhe dizajni. Prishtinë: UBT.
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Fig 34. Detali për këmbësorë dhe biciklist (Burim hulumtusi)

5.2.3 Trafiku dhe transporti
Kualiteti urban i qytetit është i lidhur ngushtë me kualitetin e rrugeve dhe njësive të tjera për të
gjitha nivelet e komunikacionit dhe trafikut që zhvillohet në to. Karakteri i trafikut varet nga
madhesia e blloqeve, gjëresia e rrugeve – numri i korsive, shtegu për këmbesore, për ciklistë,
hyrjet në ndertesa, lartesitë e ndertesave, funksionet në katet përdhese të ndërtesave. Kualiteti i
trafikut gjithashtu varet edhe nga shpeshtësia dhe shpejtësia, si dhe natyra e zhvillimit të trafikut
dhe nga prezenca e inventarit të rrugës që mund të jetë prezent në rruge.
Vija rregulluese definon kufirin në mes të parcelës ndërtimore dhe rrugës me të drejtë qarkullimi
publik. Sistemi i trafikut është dizajnuar në mënyrë hierarkike. Rrugët kryesore përmbledhëse,
rrugët e planifikuara A dhe B.
Për të krijuar një kapacitet mjaft të lartë në këto rrugë, janë parashikuar dy (2) dhe tri (3) shirita
rrugore. Për të siguruar një rrjedhë të lirë të trafikut edhe në udhëkryqe janë shtuar shirita të
shumtë. Profili i rrugëve kryesore përmbledhëse ndryshon varësisht nga lokacioni i tyre.
Përbrenda hapësirave më parë të ndërtuara, ato janë të pajisura me trotuare të gjëra dhe shtigje
për çiklist. Në pjesët ku rruga kryesore përmbledhëse shtrihet tejpërtej parkut, shtigjet për
këmbësor dhe çiklistë shtrihen të ndara nga njëra tjetra.
Rrugët kryesore përmbledhëse në skaje të zonës janë po ashtu zona të rëndësishme urbane dhe
janë të dizajnuara. Përveç sasisë së madhe të automjeteve, ato duhet të jenë mjaftë hapësirë për
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një numër të madh të këmbësorëve dhe aktiviteteve tjera urbane, ato kufizohen me dyqane, për
këtë arsye edhe trotuaret janë të gjëra.
Rruget urbane”, sheshe të bllokut me pamje nga qendra e lokacionit, janë rrugëve të planifikuara
A dhe B. Për ti konceptuar si sheshe urbane të liruara nga trafiku motorik, ato janë rregulluar si
zona publike transportuese me një qellim të veçantë “blloku urbane”. Për të siguruar mundësinë
e shfrytëzimit të një lokacioni special në pjerrësi për ndërtim.28

Fig 35. Prerja tërthore A– rruga e planifikuar (Burimi: Hulumtusi)

Në pjesët A, rruga është e kufizuar në njërën anë nga ndërtesa banimi dhe të destinimeve të tjera.
Në këto prerje, trotuari dhe shtegu i çiklisteve është vendosur së bashku me rrugën. Rruga e
planifikuar A kalon nëpër zonat me përmbajtje mikse dhe kryesisht banim me afarizëm, edhe
institucioneve shkollore edhe parashkollore rruga ka shirit për këmbësoret, çiklistët dhe për
automjete.

Fig. 36 Prerja –Tërthore: Rruga B– rruga e planifikuar (Burimi: Hulumtusi)

28

Komuna e Prishtinës. 2006. Plani rregullativë MATI 1. Shfrytëzimi i tokës, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.
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Në pjesët B që të sigurohet sipërfaqe e mjaftueshme për këmbësor dhe çiklizem, që të sigurohet
kapaciteti i mjaftueshëm dhe mundësia e qarkullimit të automjeteve, rruga ka shirit për
këmbësoret, çiklistët, dhe për automjete.
Automjetet e motorizuara ndajnë sipërfaqen e trafikut më këmbësoret dhe çiklistët, shpejtësia e
lëvizjes është e limituar në shpejtësi urbane. Po ashtu duhet të ndërmerren masa për qetësimin e
trafikut të automjeteve në këto zona. Që të bëjë të mundshme shfrytëzimin optimal të tokës
ndërtimore, këto rrugë duhet të projektohen në kombinim me hapa të vetëm të zhvillimit. Këto
rrugë janë të lejuara në të gjitha tokat ndërtimore dhe në të gjithat tipet e përmbajtjeve të
ndërtesës.


Parkingjet

Parkimi (komunikacioni në qetësi) planifikohet në të dy pikat hyrëse të bllokut urban, kemi dy
lloje të parkingjeve ato të mbyllta në bodrumeve të ndertesave dhe ato të hapura. Në shembullin
e rrugëve lokale, vendparkimet më e afërt duhet të sigurohet me shenjat e duhura rrugore
horizontale, si dhe duhet të ketë një gjerësi prej 3,50 metra për parkim paralel ose 90 shkallë të
parkimit, dhe një gjerësi prej 6,00 metra për parkim pingul më rrugë dy-kahëshe.
Gjithashtu, në vendparkimin, hapësirat e parkimit duhet të tregohen me vijëzime horizontale 2.00
metra për parkim paralel dhe 4,50 metra për parkim. Këto vendparkimi, të përdorura si module
përsëritëse, bëjnë organizimin e zonave të mundshme të parkimit. Në këtë kontekst, kombinimi
më racional është llogaritur bazuar në raportin e hapësirave të parkimit për metër katror.29
Parkigjet e makinave private të lidhura me zhvillimin e ndërtesave duhet të parashihen në një
proporcion minimal prej:


Banim – 1 vendparking për banesë



Parkim të jashtëm - 25% vendparking për ndërtesa



Restorante - 1 vendparking për 1 tavolinë;



Zyra - 1 vendparking për 75m ²;



Dyqane – 1 parking për 50m ².

29

Beqaj, Binak. 2015. Zhvillimi Urban planifikimi dhe dizajni. Prishtinë: UBT.
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 Llojet e parkingjeve
Mund të dallohet vareshisht nga pozita e parkingut në raport me korsinë e qarkullimit;


Paralale me trasenë (nën kendin 0’ shkallë)



Nën kendin e drejte 90’ shkall



Nën këndin e pjerrët (30’, 45’,60’. shkallë)

Në varësi të numrit të parkingjeve në lokacionin e caktuar, parkingjet mund të jenë;


Të veçuara (një parking)



Grupore (shumë parkingje të koncentruara në një vend).

Vend-parkingjet mund të kombinohen edhe me hapësira të gjelbruara, me të cilat arrihet të
pengohet ndikimi negative i kushteve klimatike në automjete (përmes hijezimit.) apo të evitohet
depërtimi i gazrave ndotës të automjete dhe i zhurmës deri të ndertesat përreth.
Llojet e parkingeve janë;


Të mbyllura



Të hapura30

Fig 37. Vendosja e postieve të parkimit të rrugës (Burim; Plani Rregullativ urban)

30

Komuna e Prishtinës. 2006. Plani rregullativë MATI 1. Shfrytëzimi i tokës, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.

85

5.2.4 Hapësirat sporti, rekreacioni dhe gjelbërimi
Më tepër ka qenë punë dizajnuese e arkitektëve të peizazhit e që shpesh herë është shkrirë në
tërësinë e dizajnit urban. Gjelberimi ka qenë i shprehur në dy forma ose si pjesë integrale e
hapësirave të tjera – brez i gjelberimit ose si zonë e veçuar – park. Ato dallohen kryesisht në
bazë të madhesisë dhe rolit që kanë në lokacioni. Mund të jenë brenda zonës urbane apo edhe si
hapësirë e veçantë përiurbane.
Në ndërlidhje të parqeve janë dizajnuar dhe zhvilluar edhe hapësirat për aktivitete rekreatvie dhe
sportive apo, në raste të tjera, janë zhvilliuar si zona të veçanta (fusha sportive, terrene për ecjë
dhe vrapim, hapësira për lojera për fëmijet), të konceptuara sipas traditës dhe nevojave të
komunitetit.31

Fig 38. Hapësirat e sporti dhe rekreacioni (Burimi: Hulumtusi)

5.2.4.1 Hapësirat e gjelberuara në vendbanim
Sipërfaqet e gjelbëruara publike i shërbejnë disa qëllimeve të rëndësishme, ato strukturojnë një
zonë të bllokut urban. Ato sigurojnë sipërfaqe për rekreacion, si për banorët e kësaj zone ashtu
edhe për banorët e zonave përreth. Zonat e gjelbëruara gjithashtu lidhin zonën me peizazhin
përreth, ata gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e ambientit.

31

Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise. 2003. "Shaping Neighborhoods." Spot Press, June 8: 5.
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Që të sigurohet një sasi minimale e gjelbërimit të gjatë rrugës edhe në anët e rrugëve kryesore, që
të sigurohet struktura e rrugëve ekzistuese dhe struktura e gjelbër në sipërfaqet publike, mbjellja
e gjelbërimit të lartë është rregulluar që të bëhet në zonat e transportit.
Elementet gjelberuara mund të jenë të kategorizuara në tri nivele;


Gjelbërim i ulët (barishtet, lulishte).



Gjelbërim i mesëm (shkurret, pemët e ulëta). dhe

Gjelbërim i lartë (pemët e larta gjethërënesë, gjethëmbajtesë).
Hapësirat e gjelbëruara mund të jenë të rregulluara apo të parregulluara të mirëmbajtura apo të
pa mirëmbjtura, private apo publike. Por, çdoherë kanë funksion të njëjtë në zonën urbane,
dekorim, tampon mbrojtës. Hapësirat e gjelbëruese në kuadër të hapësirave publike mund të jenë
si;


Të veçuara (parqe.)



Përcjellëse (përgjatë rrugës, parkingut, trotuarit, ndërtesave).

Hapësirat gjelbëruese në kuader të hapësirave private mund jenë si; parcela të veçanta (oborre të
shtëpive), dhe në kuadër të ndërtesave (atriume, në tarraca, lloxha, kulme të rrafshëta të
gjelbëruara apo edhe në fasada të gjelbëruara). Për këto arsye hapësirat gjelbëruese në
vendbanime, në përgjithësi, mund të organizohen si:


Parqe.



Breza mbrojtës (para ndërtesave)



Të vendosura në drejtim linera (përgjatë rrugëve).



Hapërisra të gjelbëruara brenda bllokut të ndërtesave.



Kopshte atraktive (lulishte).



Gjelbërim mbi kulme.



Kopshte të brendshme (kopshte dimerore) – atriume.32

32

Komuna e Prishtinës. 2012. Plani rregullativë i Prishtinës. Hapësirat e Gjelbërta, Prishtinë: Komuna e Prishtinës.
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5.2.5 Qendra
Pozita e saj është qendorore në kompleksin urban, karakteri i qendrës varet më shumë nga
ndërtesat rrethuese, arkitektura, lartesia si dhe çka ndodh në katet përdhesë të tyre sesa nga
mënyra e dizajnimit të struktures së vetë qendrës. Po ashtu edhe trashegimia dhe arti publik
luajnë rol të padiskutueshëm në vlerat e qendrës. Individualisht ato ofrojnë destinim me atraktiv
sesa pjesët e tjera, duke u shfrytëzuar shumë nga të gjitha kategoritë e qytetareve.
Si strukturë grupore ato më tepër njihen si elemente të dizajnit urban për t’i dhënë jetë dinamike
pjesës qendrore të bllokut urban. Në qytete tradicionale, qendra e qytetit përbëhet nga; sheshi,
gjelbërimi, rrethimi me ndërtesat kryesore publike (fetare, administrative, komerciale), si dhe
nga banesat dhe dyqanet ekskluzive dhe lokalet të tjera afariste. Që nga mesi i shekullit XIX,
qendra është identifikuar si distrikt qendror i biznesit, dhe ato kështu ndikuan në një transformim
progresiv të thellë përmes ristrukturimit.
Sheshi si funksion i bllokut urban është njësi urbane, për nga madhësia, lokacioni dhe mënyra e
zhvillimit të trafikut dallon nga rruga apo nga trotuari; mund të konsiderohet element shumë i
rëndesishëm i qytetit për shkak të shumëfunksionalitetit që ofron. Sheshi ka potencial të
funksionojë në kontekste të ndryshme të ndërlidhjes funksionale si me; banimin komercial apo si
rrugë urbane me përdorim të përzier të funksioneve si shetitore.33

5.2.6 Puna si funksion në zonën urbane dhe funksionet pubilke
Si funksion është i rëndesishëm për zonën urbane është ngushtë e ndërlidhur me funksionet e
tjera, sepse në shekujt XVIII – XIX shumica e zonave urbane janë krijuar përreth hapësirave të
punës – zonave industrial, pra zonat industrial i kanë paraprirë zhvillimit të zonës urbane.
Karakteristike për këtë funksion është se duhet të ketë infrastrukturë adekuate (veçanërisht
trafiku) që i lidh me pjesët tjera të zonës urbane.
Ka raste kur zona e punës mund të jetë edhe si pjesë e zonës së brendshme urbane (varësisht nga
lloje, për shembull; administrative, komerciale.), në bllokun urban të planifikuar puna si funksion

33

Beqaj, Binak. 2015. Zhvillimi Urban planifikimi dhe dizajni. Prishtinë: UBT.

88

është kryësisht në katet përdhesë të ndertesave ku zhvillohen aktivitete lokale ekonomike (si
markete, restorante, dyqane me karakter vesh-mbathjen, mikrofinanciore, byro të ndryshme. etj).

5.2.7 Institucionet parashkollore dhe shkollore
5.2.7.1 Institucionet parashkollore
Rrjeti i institucioneve parashkollore (çerdhja) duhet të kuptohet parasëgjithash si nevojë sociale
me qëllim të përgatitjes së fëmijëve për shkollim të rregullt dhe për kujdes të fëmijëve deri sa
prindërit janë në punë. Në suaza të bllokut urban duhët të parashihen lokacionet e përshtatshme
për institucione parashkollore. Kriteret / normat për planifikimin e institucioneve parashkollore
duhet të jenë: 2000-2500 banor nje çerdhe/kopsht.
Qasshmëria me distancë prej 400 m me dëndësi 300-500 ban/ha.


Sipërfaqja e lokacionit 25 m2 / fëmijë (0.25-0.3 ha)



Sipërfaqja e ndertesës bruto 4.5 - 6.5 m2 / fëmijë



Ndertesa duhët të ketë maximum 140 fëmijë

Qasshmëria shtëpi-çerdhe duhet të arrijë distancë të lëvizjes (ecje / biçikletë) prej 300 m deri në
600 m, varësisht prej dendësisë banimore të bllokut.
5.2.7.2 Institucionet e edukimit fillor
Sigurimi i shkollave lokale lehtë të arritshme është esenciale për shërbimin dhe rigjallërimin e
komunitetit lokal (lagjes). Kriteret / normat për planifikimin e institucioneve të edukimit fillor
duhet të jenë:


Institucionet e edukimit fillor duhet të mbulojnë një numër prej 3000 banor;



Qasshmëria shtëpi-shkollë fillore duhet të arrijë distancë të lëvizjes (ecje / biçikletë)
prej 500 m deri në 800 m, varësisht prej dendësisë banimore të qytetit



Sipërfaqja e nevojshme e lokacionit duhet të arrijë prej 500 m2 deri 1 ha;



Hapësira e nevojshme shkollore 3 -5 m2 / nxënës (hapësirat e mësimit 60 m2);



Raporti nxënës arsimtarë duhet të jetë min. 30 nxënës/arsimtar max.42 nxënës/arsimtar



Numri i nxënësve duhet të jetë prej 200 deri 500, (një klasë 20 deri 30 nxënës);
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Mësimi shkollor duhet të mbahet në një turn;



Hapësira e mbyllur - salla e edukatës fizike (1 sallë/ 1 shkollë).



Hapësira e hapur - terrenet sportive.34

5.3 Drejt një “Smart City”
Përformanca urbane varet jo vetëm nga përmbajtja e qytetit me infrastrukturë të rëndë (kapital
fizik), por gjithashtu nga gjindshmëria, cilësia e komunikimit të dijes, dhe kapitali intelektual e
social. Kjo formë e kapitalit vendos për konkurencën urbane. Koncepti i "smart city" është
prezantuar si një mjet strategjik për të rrethuar faktorët modernë urbanë të prodhimit në një
kornizë të përbashkët dhe për të nënvizuar rëndësinë në rritje të teknologjisë informative dhe të
komunikimit, kapitalit social dhe intelektual në profilizimin e konkurencës së qyteteve.
Një "smart city" është një qytet që investon në kapitalin njerëzor dhe proceset sociale të
pjesëmarrjes, edukimit, kulturës dhe infrastrukturës për komunikimet e reja. Një "smart city"
duhet të ofrojë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, të sigurojë cilësi të lartë të jetesës për të
gjithë qytetarët, dhe të ofrojë menaxhim të përgjegjshëm të burimeve natyrore dhe sociale, me
anë të qeverisjes nëpërmjet pjesëmarrjes. duhet të shtyjë përpara transformimin e Bllokut urban
në një "smart city". 35

34

Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise. 2003. "Shaping Neighborhoods." Spot Press, June 8: 5.

35

Partneriteti Europian për inovacion. 2012. Komunikimi nga Komisioni i "Smart City". Brussel: Bashkimi Europian.
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6. PËRSHKRIMI TEKNIK I ZGJEDHJËS URBANE
6.1 MATERIALET


Konstruksioni

Sistemi konstruktiv për ndertesat në fjalë është përvetësuar ai skeletor. Sistemi skeletor ёshtё nё
harmoni me funksionin dhe arkitekturën e ndërtesave. Sistemi skeletor me dimenzinet të
shtyllave trajeve dhe elementeve tjera konstruktive të paraqitur në projekt, të gjitha elementet
konstruktive nga betoni i armuar (shtyllat, trajet brezet horizontale dhe vërtikale, shkallët, pllaka
masive, themele, mure, sistemin e kapiriadave etj.) duhet të armohen me armaturë përkatëse.
Themeli është përvetësuar si themele pllak, kujdes të veçant duhet kushtuar gërmimit i cili duhet
të bëhet deri në thellësinë e fundimit të themelit në mënyrë që për betonimin e themeleve të
pregatiten pahitë dhe kështu që do të pamundësohet kontakti i konstruksionit me dheun. Të gjitha
konstruksionet janë përvetësuar sistem skeletorë, muret e jashtme janё strukturale, dhe demin
fasad, muret e mbrendeshme trashësi 25/20 cm dhe muratohen me blloqe të argjilës giter Rrasteri
modular është përvetësuar nga forma e destimimit te ndërtesave edhe ndryshon në vartësi të
ndërtesës varsishtë nga destimini (institucion parashkollor apo shkollor dhe ndërtesat kolektive.)
shtyllat janë betone arme të profilit të ndryshme nga 30 cm deri në 80 cm.

Materialet
Të gjitha materialet qe përdoren për projektin duhen të jenë në gjendje të rregullt sipas
përmbajtjës, vetive fizike, mekanike dhe formës. Përveç që duhet të jene në përputhje me
standardet për materiale të këtilla duhen të ekzistoj në atestet nga ana e institucioneve të
specializuara dhe të autorizuara për dhënjen e tyre.

Për punimin e kësaj shtrese mund të

përdoren të gjitha materialet që i përgjigjen detyrës dhe njëkosisht janë të qëndrueshme dhe
jetëgjata.

Fasadat
Fasada duhet të mbron sipërfaqen e brendshme nga ndikimet, definon dukjen e objektit, pranon
dhe përcjellë ndikimet e jashtme në konstruksion e ndërtesave në veçanti ndikimet erës shiut dhe
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të borës. Fasada e kopshtit dhe shkollës janë fasada strukturale nga qelq dy (2) shtresor me profil
nga alumini 8 cm ndërsa për ndertesa kolektive janë demi fasad shërben edhe për të mbajtur
kontaktin vizual me rrethinën.
Fasada stukturale –Dukja e jashtme e fasadës është profile të aluminit dhe e qelq (janë të
theksuara hapjet në fasadat). Principi i montimit – krihet e punuar se bashku me qelq vijnë në
punishte dhe përforcohen në konstruksion e aluminit të vendosur me herët në ndërtesa. Fasada
strukturale me qelqin e ngjitur, me fugen horizontale dhe vertikale silikate.
Qelqi i rrafshet (flot) me trashiesi 8 mm

Fig.39.Sistemi mbajtës i shtanget me profile të çelikut

Fig.40.Detalet e lidhjes se paneleve me
konstruksione e betonit.



Muret e mbrendeshme:

Ngjyrë 1 cm
Suvatim 2 cm
Mure blloke 20 cm
Suvatim 2 cm
Ngjyrë 1 cm


Muri i beton arme:

Ngjyrë 1 cm
Suvatim 2 cm
Mure betonit arme 20 – 30 cm
Hidroizolimi 1 cm x 2
Mbrojtja e izolimit 2 cm.
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Pllaka Konstruktive beton arme

Beton 5 cm
Pvc/folje 1cm
Estrihu 5 cm
Pvc/folje 1 cm
Termoizolimi 8cm
Pvc/folje 1cm
Hidroizolimi 2x2 cm
Pllaka konstruktive 40 - 90 cm
Zhavori 20 cm
Dhu i ngjeshur


Pllaka e Meskatit

Qeramika 2cm
Estrihu 5 cm
Foli/PVC 1 cm
Pllaka konstruktive 20 cm
Suvatim 2 cm


Kulmet e rrafshta dhe të pjerta te ndertesave

Në kulm të rrafshët si tërsi kompleks në bazë të funksionit të tij gjitha shtresat janë të lidhura në
mes veti dhe në varshmëri njëra me tjetrën, prandaj gjatë projektimit duhet të përfshihen dhe të
trajtohen asisojit. Izolimi i kulmeve të rrafshëta përpunohet veçmas (sikurse projektet e
instalimeve) si pjesë e projektit zbatuese ose mund të jetë e inkorporuar në projektin zbatues
arkitektonik. Ndërtesa me kulme të rrafshëta duhet të shihen qartë si janë paraparë hidroizolimi
në aspektin konstruktiv, prej cilave materiale duhet të punohet.
Llojet e kulmeve të rrafshëta sipas pjerrtësisë. Më pjerrtësi normale, 1 - 2,5% për ndërtesat
institucionave parashkollore dhe shkollore. Ndërsa për ndërtesat kolektive janë kulme dy ujorsh
me kaperiada me panele senviç për mbrojtjen e ndërtesës nga ndikimet nga jashtë.
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Fig.41.Kulmet e rrafshta (Burim: Ligerata materiale konstruktive)


Të shfrytëzuara

1.Pllaka betoni 4 cm
2.Gjeotekstili 300g/m2 x2
3.Styrodur XPS-G 10 cm
4.H.I Ecoseal EP
5.Gjeotekstili 300g/m2 x2
6.Shtresa për ramje nga beton armeja 5 cm
7.Pllaka beton armeja 20 cm
8.Suvatimi
Punët e çelikut: përfshijnë prodhimin, furnizimin dhe montimin e strukturave të çelikut siç janë
struktura e kulmit. Poashtu këtu përfshihen edhe strukturat ndihmëse për ngritjen dhe montimin e
ngarkesave në ndertesa.
Energjia Solare: Energjia elektrike diellore është quajtur fotovoltaike, ose thjesht PV. Kjo është
një mënyrë efektive edhe një mënyrë 100% e pastër e konvertimit të energjisë diellore në energji
elektrike. Panel diellor PV përfshinë një numër të qelizave diellore të përbërë nga një material që
konverton foto-voltaike të rrezatimit diellor direkt në rrymë elektrike.36

36

ISO. 2014. Organizata ndërkombëtare për Standardizim. Geneve Switzerland: ISO.
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7. KONKLUZION
Në këtë hulumtim dhe projekt janë shqyrtuar analizat urb-arkitektonike të lagjeve të ndryshme
me qëllim të inplementimit të një të tillë edhe në Prishtinë duke mbledhur informacione të
nevojshme dhe analizimin e tyre në kontekstin urban, për projektimin e një blloku urban me
qellim të përmirësimi i cilësisë së jetës në qytete, por edhe i kënaqësisë së njeriut me atribute të
ndryshme urbane të tilla si transporti, cilësia e hapësirave publike, hapësirat rekreative,dhe
ndertesat kolektive " ne vendin tonë me pajtim me standardet ndërkombëtare.
Qëllimi i ketij hulumtimi është që të zhvillohet një kornizë alternative vleresimi për hartimin e
studimimeve urbanistike, në një lagje në Prishtinë, konkresisht në lagjen Mati 1, projektimi i nje
blloku urbani për 3000 banorë, në siperfaqe prej 6 haktar apo (60.000m2), në këtë projekt janë të
parashikuar të ndërtohen nje çerdhe (kopsht) i fëmijevë, me kapacitet prej 140 fëmijë, një shkollë
fillore me kapacitet prej 210 nxënësve, një hapësirë për sport dhe rekreacion, nje minpark
(hapësirë gjelbërimi), një shesh për banoret e bllokut por edhe më gjërë dhe ndertesave kolektive
me afarizëm.
Në bazë të legjislacionit në fuqi, rrjedhimisht, lokacioni korrespondon me ndertimin e kësaj lagje
sipas plani rregullativ urban lejohet ndërtimi për zonën A prej katit IV deri VIII dhe për zonën F
prej katit IV deri VIII.
Në hapërisat për banim janë parapare të këtë 600 njësi banimi të ndara sipas kësaj kategorije;


100 njësi me 1 dhoma të fjetjës, për 2 persona, banesë;



100 njësi me 1 dhoma të fjetjës, për 3 persona, banesë;



100 njësi me 2 dhoma të fjetjës, për 3 persona, banesë;



100 njësi me 2 dhoma të fjetjës, për 3 persona, banesë;



100 njësi me 3 dhoma të fjetjës, për 4 persona, banesë;



100 njësi me 3 dhoma të fjetjës, për 5 persona, banesë;

Qëllim kryesor i kësaj teze ka qenë që të identifikohet, përcaktohet, dhe të kategorizohet një
teknike e veçantë e ndërtimit e etiketuar si “bllok urban i avancuara”, ky projekte paraqet qasje të
reja në përzgjedhjën e alternativave më të mira projektuese të nje studimi pjesorë urbanistik,
vlersimin e kritereve të shumta në projektim, analizat krahasuese, udhëzimet, modelet e
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fokusuara kryesisht në vendet e ndërkombëtare kanë qenë burime të vlefshme për të vendosur se
cilat praktika më të mira duhet të merreshin në kosiderate.
Projekti hulumtues ka si qëllim të dëshmoj që projeketi i një blloku urban është një mundësi e
mirë që përmes një investimi me një plan të qartë të arrijë një shtrirje më komplekse në aspekt të
efekteve afatgjate që do t’i sillte jo vetëm për këtë zonë në veçanti, por për edhe në përgjithësi
për cilësin e ndertimit. Duke u nisur nga studimi i planeve të ngjajshme, pozitës gjeografike,
kushteve klimatike dhe një varg elementeve tjera, është dizajnuar plani arkitektonik, ideja
primare që e ka udhëqur këtë projekt ka qenë që të gjitha elementet të jenë në harmoni me njëra
tjerat dhe të funksionojnë si një organizëm i përbashkët.
Blloku urban është projektuar të jetë i vendosur në pozicion të përshtatshëm me qasje në rrugën
C në Prishtinë, si dhe jo larg nga qendra e qytetit, e gjithë kjo me qëllim primar që të jetë një
opcion atraktiv për banorët që përfshihen në lagje përreth kësaj zone por edhe me gjërë.
Dizajnimi i projektit parashah: Shkollë, Kopshtë (çerdhja) për fëmijët, dhe ndërtesa kolektive me
afarizëm edhe një shesh të vogël qe të kenë mundësinë e funksionimit të tyre normal dhe pa
pengesë, në të njëjtën kohë banorët të kenë një qasje të përshtatshme që ju ofron mundësi për
hapësira të sportit dhe rekreacionit poashtu edhe hapësira të gjelberimit për një funksionim të
pershtatshëm për ç’do banorë të bllokut urban.
Të dhënat e hulumtimit dëshmojnë se lokacioni i përmbush të gjitha kriteret e ndërtimit për
detyrën projektuese ‘Bllok urban dhe atë si në vijim:


Pozita gjeografike e përshtatshme, me qasje adekuate në domenin urbanistik si rryma, uji
dhe kanalizimi, dhe poashtu me qasje direkte nga rruga e asfaltuar.



Hapësira e gjithëmbarshme e bllokut urban ka një siperfaqe rreth 6 hektar (60000m2) të
përshtatshme për ndërtim të bllokut me legjislacionin aktual të Komunës të Prishtinës



Projekti në mënyrë gjenerale përmbushë kushtet e përgjithshme urbane/ arkitektonike për
një zonë të ndertimit pasi edhe me planin rregullativ Mati 1 parasheh ndertimin e
ndërtesave shumëbanesore me afarizëm nga B+P+4 deri B+P+8. edhe sipas PzhU.

Në përgjithësi projekti hulumtues ka dëshmuar kompleksitetin e shumë faktorëve që ndikojnë
direkt apo indirekt në funksion jo vetëm të krijimit të kushteve dhe investimeve për një destinim
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si Bllok Urban, por edhe aspektin financinar në mënyrë që ky projekt të dëshmojë
qëndrueshmërinë afatgjatë. Në mënyrë që të arrihet një gjë e tillë, nevojitet senzibilizim më i
gjërë, jo vetëm në aspektin institucional që përfshin një rol të qëndrueshëm dhe adekuat nga
qeversja lokale dhe dikaster të ndryshëm në bazë të komptentencave të tyre adekuate, por edhe
involvim i shoqërisë civile në senzibilizimin e opinionit për një nevojë të tillë që do t’i
përmbushte pritjet e qytetarëve.
Zona do të orientojë rritjen e mundshme dhe të parashikuar të popullsisë në disa vendbanime të
komunës së Prishtinës me qëllim dendësimin në zonat që janë të pastabilizuara ende dhe të
zhvillojë zona të reja banimi dhe shërbimesh të qëndrueshme rreth këtyre vendbanimeve aktuale
në komunën e Prishtinës. Ai gjithashtu do të ruajë trashëgiminë e ndërtimit, krahas nxitjes së një
peizazhi me pamje më të këndshme.

Blloku urban do të sjellë përmirësime në mjedis, do të kontribuojë në mbrojtjen dhe zhvillimin e
ndertimit e ndertesave në të gjitha zonat dhe parqeve brenda dhe rreth vendbanimeve, krahas
aspektit të rëndësishëm të parandalimit të depërtimit (shtrirjës) në tokat e pëlleshme bujqësore
përreth. Përfitimet kryesore të këtij plani lidhen kryesisht me përdorimin në mënyrë me efikase
të tokës.
Përpilimi i projektit ka pasur në fokus përmirësimin e aspekteve banimit, dhe zbatimi rigoroz i
këtyre planeve në përgjithësi do të ketë ndikime pozitive në mjedis, para së gjithash në terme
afatgjate. Janë marrë parasysh parimet e përgjithshme për planifikimin hapësinor të bazuar mbi
eksperiencat ndërkombëtare, si nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm, parandalimi i ndikimit të
dёmshёm ne mjedisin natyror, ruajtja e tipareve karakteristike natyrore, peizazheve, tokës
bujqësore, zhvillimin ekologjikisht i shëndetshëm, informimi dhe përfshirja e komunitetit nё
vendimmarrje, etj.
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